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Abstrakti
Ky dokument përshkruan mënyrën e preferuar të projektimit të rrjetave LAN bazuar në
principet fundamentale – standardet

e aprovuara ndërkombëtarisht , duke përfshirë

përshkrimet e topologjive, protokoleve të routimit, mënyrën e shtrirjes së rrjetave dhe
shumë gjëra të tjera të rëndësishme për rrjeta. Rrjetat projektohen sipas Enterpise
Composite Network Model me redundant në çdo pjesë për të arritur një disponueshmëri të
kënaqshme. Në këtë mënyrë rrjetet janë skalabile dhe lehtë është ndërtimi i tyre dhe shtimi
i funksioneve të reja më vonë (VoIP, Rrjeta pa tela, e tjerë).
Punimi përshkruan hulumtimet shkencore në lidhje me principet fundamentale të
projektimit të rrjetave kompjuterike, për implementim në bazat e TMK-se tani FSK-së.
Zona e rrjetave lokale kompjuterike (LAN) janë bashkësi kompjuterësh të lidhur mes veti
në rrjet, në një zonë relative të vogël si zyrë, shtëpi, ndërtesa të mëdha. Ky rrjet përfshinë
dy e më shumë kompjuterë të lidhur në mes veti. Në këtë mënyrë përfshihen edhe disa
pajisje periferike tjera si printerë, modem, kamera, e tjerë. Karakteristike kryesore e
rrjetave lokale kompjuterike që e dallojnë nga rrjetat tjera, janë shpejtësia e transmetimit të
dhënave është e madhe, nga 10 MB/sek deri 1000MB/sek. Metoda më e shpeshtë e
lidhjeve të kompjuterëve në mes veti, është përmes kabllove (Ethernet) dhe lidhjeve pa tela
(wireless). Rrjetet

lidhen më së shumti përmes një router-i, i cili mundëson lidhjen me

rrjetat me të mëdha WAN, ose direkt përmes një Provajderi të shërbimit të internetit.
Rrjetat lokale kompjuterike (LAN), përfshijnë edhe mjete dhe pajisje tjera ndihmëse, si dhe
kabllo koaksiale, kabllo UTP apo STP, përforcues të sinjaleve, degëzues, etj. Po ashtu,
përfshin lidhjet horizontale dhe vertikale të shtrirjes se kabllove , nyejt, kabinat dhe
elementët furnizuese të tensionit, për pajisjet kompjuterike. Përmes këtij dokumenti, është
menduar të prezantohet një udhërrëfyes i plotë dhe i hollësishëm, për dizajnimin e rrjetave
kompjuterike në kazerma të FSK-se, implementimi dhe ndikimi i mjeteve në funksionim të
rrjetave, me mundësi të bërjes përmirësim (upgrade) me vonë.

i

Rrjetet e sotme kompjuterike kanë shkuar nga të qenit një vend i vogël në mënyrë tipike
Local Area Network, në rrjete të gjera, ku përdoruesit dhe serverat janë të ndërlidhur me
njëri-tjetrin nga e gjithë bota. Ky zhvillim ka kërkuar gradualisht zgjerim të Bandwidth-it,
ngritjes së parametrave në nivel më të lartë dhe më çmim më të lirë. Por kur kemë të bëjnë
me qarkullim në rrjet,përveç

bandwidth-it

janë të rëndësishme edhe pajisjet

që

përcaktojnë vonesat në rrjet dhe besueshmërinë e rrjetit. Me që aplikacionet e ndryshme
kanë nevoja të ndryshme, prandaj ato kërkojnë veti të ndryshme nga rrjeti. Lidhur me
zgjidhjen e problemeve të rrjetes (troubleshooting), Administratorët e Sistemit rrinë në
gjendje aktive të kontrollit dhe mbikëqyrjes së rrjetes me qëllim të ofrimit të shërbimeve
të vazhdueshme dhe cilësore të rrjetes.

ii

Falënderimet
Dëshiroj të falënderoj fillimisht Zotin që më ka dhënë shëndetin dhe mundësinë e studimit,
pa ndihmën e tij nuk do kisha mbërritur në këtë pikë sot.
Falënderoj mentorin tim Prof Petrit Shalën për ndihmën, këshillat që mi ka dhënë, e të
cilat kanë bërë që ky punim të bëhet më i mirë dhe më i kompletuar.
Pjesë e këtij falënderimi është edhe Universiteti për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë,
Departamenti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë, profesorët e të cilit kanë qenë
çdo herë të hapur për ndihmë dhe këshilla studimore.
Falënderoj shumë familjen time për mbështetje të madhe që më kanë bërë gjatë këtyre
viteve studimi, mbështetje morale, financiare, pa të cilën nuk do të arrija në përfundim të
studimeve.
Falënderoj veçanërisht gruan time Minire Ramadani pa të cilën jeta ime s’do të kishte
kuptim, dhe fëmijët e mi Blertën, Blerinën dhe Drilonin, të cilët janë drita e jetës sime, për
mirëkuptimin që kanë pasur kur u kam munguar atëherë kur ndoshta më së shumti u jam
duhur, duke qëndruar mbyllur në kabinetin tim, si dhe për ndihmën e tyre gjatë tërë kohës
së studimeve. Uroj që kjo të ju shpërblehet në të ardhmen.
Falënderoj të gjithë shokët, miqtë, të cilët më kanë ndihmuar pa përtim atëherë kur kisha
vështirësi, e kjo më bënte të ndihem mirë dhe jo i vetmuar në momente të caktuara.
Dëshiroj që të mirat tua kthej me të mira të gjithëve.

iii

Përmbajtja
Abstrakti ........................................................................................................................... i
Falënderimet....................................................................................................................... iii
Lista e Figurave................................................................................................................. vii
Lista e Tabelave.................................................................................................................. xi
1.0 Hyrje ........................................................................................................................... 1
1.1 Në përgjithësi për rrjetat LAN................................................................................. 2
1.2 Zhvillimi historik i rrjetave LAN.............................................................................. 3
2.0 Metodologjia e kërkimit.............................................................................................. 5
2.1 Objektivat e kërkimit ............................................................................................... 5
2.2 Tipet e kërkimit ....................................................................................................... 6
2.3 Metodat e kërkimit .................................................................................................. 7
3.0 Qëllimet para projektimit të rrjetave LAN.............................................................. 9
4.0 Topologjitë e rrjetave LAN ...................................................................................... 11
5.0 Roli dhe rëndësia e rrjetave LAN............................................................................ 13
5.1 Qëllimet e krijimit të rrjetave LAN........................................................................ 13
5.2 Shfrytëzimi i përbashkët i informatave.................................................................. 17
5.3 Shfrytëzimi i përbashkët i harduerit dhe softuerit.................................................. 18
6.0 Standardet e rrjetave LAN........................................................................................ 19
6.1 Modeli referent OSI .............................................................................................. 20
6.1.1

Funksionet e shtresave të modelit referent OSI ............................................ 22

6.2 IEEE 802 standardi për rrjetat LAN....................................................................... 24
6.3 Standardet IEEE.................................................................................................... 25
6.4 Standardet më të rëndësishme................................................................................. 26
6.4.1 Standardi 802.3 .............................................................................................. 27
6.4.1.1 Rrjetat kompjuterike – Ethernet .............................................................. 28
6.4.1.2 Kollizioni (angl. Collision) ...................................................................... 29
6.4.1.3 Procedura e detektimit të kolizioneve ..................................................... 31

iv

6.4.2 Standardi 802.5 ............................................................................................... 38
6.4.3 Standardi 802.11........ ..................................................................................... 39
6.4.4 Standardi 802.15............................................................................................... 41
6.5 Standardet më pak të shfrytëzuara......................................................................... 42
7.0 Pajisjet aktive dhe pasive të rrjeteve........................................................................ 46
7.1 Pajisjet aktive të rrjetave........................................................................................ 46
7.1.1 Hubi ............................................................................................................... 47
7.1.2 Switch ............................................................................................................. 48
7.1.3 Bridge............................................................................................................. 50
7.1.4 Router............................................................................................................. 52
7.1.5 Brouter ........................................................................................................... 54
7.1.6 Repeater ......................................................................................................... 57
7.1.7 Access Point .................................................................................................. 57
7.1.8. Gateway ........................................................................................................ 58
7.2 Rrjetet pasive........................................................................................................ 59
7.2.1 Pajisjet tjera pasive të rrjetës......................................................................... 59
7.2.1.1 Mediumi transmetues ............................................................................ 62
7.2.1.2 Kabllot çiftore UTP dhe STP ................................................................ 63
7.2.1.3 Kablloja koaksiale .................................................................................. 66
7.2.1.4 Kablloja fibër optike ............................................................................. 67
7.2.1.5 Panelat patch ......................................................................................... 73
7.2.1.6 Kabina komunikuese ............................................................................ 73
8.0

Projektimi i rrjetave LAN...................................................................................... 75

8.1 Kabllovimi strukturor ........................................................................................... 75
8.2 Zgjedhja e topologjisë .......................................................................................... 79
8.3 Përgatitja e dokumentacionit të projektit .............................................................. 80
8.3.1 Shenjimi i komponentëve dhe pjesëve strukturore të instalimit ................... 81
8.3.2 Përmbajtja e dokumentacionit të projektit .................................................... 81
8.4 Projektimi i rrjetës në ndërtesë dhe kate ................................................................ 82
8.4.1 Projektimi në katin e parë ............................................................................... 82

v

8.4.2 Projektimi në katin e dytë................................................................................ 84
8.5 Qendra komunikuese ............................................................................................ 89
8.6 Skalabiliteti (angl. Scalability)............................................................................. 93
8.6.1 Skalabiliteti vertikal ........................................................................................ 94
8.6.2 Skalabiliteti i sipërfaqes punuese .................................................................. 94
8.7 Testimi i linjave të rrjetës ..................................................................................... 95
9.0

Konkluzioni ............................................................................................................ 98

10.0 Referencat ............................................................................................................. 100
11.0 Shtojca.................................................................................................................... 105

vi

II Lista e figurave
Figura 1.1 Lidhja e shumë rrjeteve LAN dhe MAN në WAN......................................... 10
Figura 1.2 Modeli tre shtresor i kierarkisë së rrjetave...................................................... 10
Figura 2.1 Llojet e topologjive të rrjeteve LAN............................................................... 11
Figura 2.2 Model i një rrjeti të gjerë kompjuterik............................................................ 12
Figura 3.1 Antena reflektuese, a) antene drejtuese, b) Antene bidirekcionale, c) antena
dipol……..…………………………………………………………….….....14
Figura 3.2 Lidhja e dy stacioneve .................................................................................. 15
Figura 3.3 Rrjeti komunikues permes kabllove, kabllove optike dhe radiovaleve ........ 16
Figura 3.4 Shfrytëzimi i përbashkët i harduerit në rrjetë kompjuterike ......................... 19
Figura 4.1 Roli dhe funksioni i pajisjeve në shtresa të modelit referent OSI ............... 21
Figura 4.2 Roli i shtresave të modelit referent OSI ........................................................ 22
Figura 4.3 Fusha e shtrirjes së rrjetit LAN ...................................................................... 25
Figura 4.4 Ethernet Type II Frame .................................................................................. 28
Figura 4.5 Domeni i kolizionit dhe përhapjes (transmetimit) ....................................... 29
Figura 4.6 Zona ku ndodhin kollizionet, domenet e kollizioneve, dhe domenet
broadcast ........................................................................................................ 31
Figura 4.7 Detektimi i kolizioneve si funksion i kohës dhe lokacionit ............................ 33
Figura 4.8 Paketi i të dhënave është shumë i shkurtë ...................................................... 33
Figura 4.9 WNC (Wireless Network Card) ..................................................................... 40

vii

Figura 5.1 Dy lloje të kartelave të rrjetës NIC ( Network Interface Card)....................... 47
Figura 5.2 Hubi ............................................................................................................... 48
Figura 5.3 Lloje të Switch-ve .......................................................................................... 49
Figura 5.4 Skema e lidhjes së switch-it në rrjetë ............................................................. 50
Figura 5.4 Lloje të bridge ................................................................................................ 51
Figura 5.6 Lidhja e Bridg-it në rrjeta, a) me radiovale, b) me kabllo .............................. 52
Figura 5.7 Router i Cisco-s.............................................................................................. 52
Figura 5.8 Router i Cisco-s model 1720 modular ........................................................... 53
Figura 5.9

Seria 2600 e Routerit të Ciscos..................................................................... 53

Figura 5.10 Skema e lidhjes së routerit në rrjetë ............................................................. 54
Figura 5.11 Brouteri ......................................................................................................... 55
Figura 5.12 Mënyra e lidhjes së brouterit në rrjetë .......................................................... 56
Figura 5.13 Gateway në rrjeta kompjuterike .................................................................... 58
Figura 5.14 a) Konektori RJ-45, b) Kablli patch me konektor RJ-45, c) Darë................ 60
Figura 5.15 a) kablloja straight; b) kablloja crossover ................................................... 61
Figura 5.16 Lidhjet sipas ngjyrave të RJ-45 për kategorisë A ose B ............................. 62
Figura 5.17 Kabllo UTP me dhe pa mbështjellje të çiftoreve.......................................... 63
Figura 5.18 Kartela e rrjetës NIC ( Network Interface Card) ........................................ 64
Figura 5.19 Kabllio koaksiale ........................................................................................ 66
Figura 5.20 Kabllo me fibra optike ................................................................................. 68

viii

Figura 5.21 Lloje të kabllove me fibra optike ................................................................. 69
Figura 5.22 Reflektimet e rrezeve brenda fibrave optike ................................................ 69
Figura 5.23 Prezentimi përbërjes së fibrave optike a),b),c).............................................. 70
Figura 5.24 Paneli patch.................................................................................................... 73
Figura 5.25 Kabina komunikuese ..................................................................................... 74
Figura 5.26 Brusha për shtrëngim të kabllove në kabinën komunikuese ......................... 74
Figura 5.27 Kabulli furnizues i tensionit elektrik............................................................. 74
Figura 6.1 Shembuj te kabllovimit struktural horizontal me instalime elektrike dhe
priza të rrjetës ............................................................................................. 77
Figura 6.2 Shembuj të montimit të modulit dhe prizës së rrjetës ................................... 78
Figura 6.3 Zgjedhja e topologjisë me dalje në internet, a) ose b) ................................... 79
Figura 6.4 Mënyra e shpërndarjes së rrjetës TI në katin e parë....................................... 83
Figura 6.5 Mënyra e shpërndarjes se rrjetës TI në katin e dytë....................................... 84
Figura 6.6 Skema logjike e mënyrës së lidhjes së pajisjeve në rrjetë. .............................86
Figura 6.7 Mënyra e instalimit të rrjetës LAN në një ndërtesë ....................................... 86
Figura 6.8 Portet e zëna dhe të lira në switch ................................................................. 88
Figura 6.9 Vendosja e pajisjeve aktive të rrjetës në kabinën komunikuese ................. 90
Figura 5.10 Testues te rrjetave LAN, a) Flyke 4000; b) dhe c) jane LAN tester [40] ..... 95
Figura 6.11 Shembull i shtrirjes së rrjetit në një qytet ..................................................... 96
Figura 6.12 Ndërlidhjet e kabllit me modem DSL (DSL and cable internet connections) 97

ix

Figura 6.13 Lidhja e centralit ISDN ( ISDN Connection) .............................................. 97

x

III Lista e tabelave
Tabela 2.1 Zhvillimi historik i rrjetave kompjuterike LAN................................................ 3
Tabela 4.1 Standardi 802.................................................................................................... 25
Tabela 4.2 Lloje të teknologjisë ethernet........................................................................... 38
Tabela 4.3 Standardi 802.5. ............................................................................................... 38
Tabela 4.4“Familja” e standardeve 802.11........................................................................ 40
Tabela 4.5 Standarde më pak të shfrytëzuara.................................................................... 42
Tabela 4.6 Nënstandardet e standardit 802.1..................................................................... 44
Tabela 4.7 Nënstandardet e standardit 802.6..................................................................... 45
Tabela 5.1 Destinimi sipas kategorive i kabllove UTP ..................................................... 65
Tabela 5.2 Lloje të kabllove UTP ..................................................................................... 65
Tabela 5.3 Standardet e Kabllovimit të Ethernetit ............................................................ 71
Tabela 5.4 Krahasimi i parametrave të kabllove ............................................................... 72
Tabela 6.1 Shënjimi i pjesëve të projektit ......................................................................... 81
Tabela 6.2 Shënjimi i dokumenteve të projektit ............................................................... 81
Tabela 6.3 Principi i shënjimit të linjave të rrjetës dhe portet në switch .......................... 84
Tabela 6.4 Principi i shënjimit të linjave të rrjetës dhe zënia e linjave në switch ............ 85
Tabela 6.5 Zënia e linjave të rrjetës dhe porteve në switch .............................................. 89
Tabela 6.6 Specifikacioni dhe çmimi i pajisjeve aktive dhe pasive të rrjetës ................... 91
Tabela 6.7 Shpenzimet e personelit ................................................................................... 92

xi

Tabela 6.8 Shpenzimet e përgjithshme ..............................................................................93

xii

1.0 Hyrje
Gjatë decenieve të fundit, jemi dëshmitar të ndryshimeve të mëdha eksponenciale, nga
lëmi i teknologjisë informative. Kjo ka ndikua shumë në përformansat e sistemeve
telekomunikuese në përgjithësi, nga rrjetet telefonike analoge, digjitale, satelitore, VOIP,
kompjuterike, radiosisteme, e tjerë. Gjatë tri decenieve të fundit, rrjetat kompjuterike janë
bërë bazë e funksionimit nëpër shtëpi, ndërtesa qeveritare, ushtarake, organizata punuese,
dhe me gjerë. Kjo ka bërë, që njeriu në një hapësire brenda mureve, të kryej punë edhe
jashtë tyre sikur të ishte prezent aty, me një shpejtësi shumë të madhe, korrektësi dhe
funksionalitet, të komunikoj kudo me këdo, jo vetëm në hapësira të afërta por me miq kudo
në botë. Sot, zëri i komunikimit nga e tëre bota duket se troket në dritare çdo kund.
Nevoja për shkëmbim të bazës se të dhënave, nuk mbeti imagjinatë, por është bërë realitet
i përditshëm. Kur kemi para vetës disa kompjuter, atëherë na shkon në mendje dhe është
imperativë i kohës, si ti bëjmë ata kompjuter të lidhen në mes veti dhe të funksionojnë.
Lidhjet e brendshme mes veti dhe lidhjet me rrjetat e gjera si WAN, MAN apo internet u
bë e mundur.
Pastaj, shkëmbimi i të dhënave nga bazat mobile nëpër

teren,

me stacionimi të

përkohshme të njësive ushtarake, ka kërkuar që të behet implementimi i rrjetave me pajisje
tjera, ku do të hyjnë radio transmetuesit me brez të gjerë transmetimi të radiovalëve.
Komunikimi radiofonik mes njësiteve, bartja e të dhënave, bartja e imazhit fotografik,
lidhja në çdo formë me bazën, nga çdo pikë në teren, ishte kërkese e kohës, për një
sofistikim operacional ushtarak.
Realizimi i këtyre rrjetave u bë e mundur me zhvillimin e teknologjisë informative dhe me
përcaktimin e standardeve të cilat do të përcaktonin detyrat dhe funksionet e shtresave
operative (Modeli referent OSI), ku pajisjet ndërlidhen mes veti dhe mundësojnë
shkëmbimin e të dhënave, që është qëllimi kryesor i tyre.
Në këtë projekt prezantohen principet fundamentale të projektimit të rrjetave lokale
kompjuterike nëpër organizata të ndryshme si ushtarake, objekte qeveritare, universitete,

1

shtëpi private, e

tjerë, duke aplikuar standardet e aprovuara nga institucionet

ndërkombëtare. Një dizajnim i një projekti do të ishte i mirë atëherë kur do t’i kushtohej
një vëmendje e posaçme ndryshimeve të mundshme në të ardhmen, si pasojë e kërkesave
të reja që paraqiten në organizata punuese, rritja apo ndryshimi i strukturës së organizatës.
Këto ndryshime bartin me vete nevojën e ndryshimeve të rrjetave kompjuterike. Aftësia e
sistemit të rrjetës që të përballoj në të ardhmen në mënyrë të pranueshme këto ndryshime,
njihet si skalabilitet (angl. Scalability1)[52].
Në pjesën më të madhe të këtij punimi janë dhënë disa kuptime të përgjithshme se si
funksionojnë rrjetat kompjuterike, pajisjet që mundësojnë një komunikim efektiv,
standardet

përkatëse, në mënyrë që më pas të jetë e çartë se si të projektohet dhe

implementohet një projekti i standardizuar i rrjetave kompjuterike.
Por, sa më shumë që është zhvilluar kjo praktikë, në veti ka bart edhe probleme gjithnjë e
më të komplikuara që paraqesin rreziqe të reja të paqena deri me tash. Veprimet e
keqbërësve siç janë hakerët që lëshojnë në rrjetë virusë, trojanë, krimba, phishing, threats,
malware, adware, spyware, e tjerë, janë intensifikuar se zhvilluari dhe kjo ka bërë që
nevoja për mbrojtje dhe siguri të shtohet po ashtu dukshëm.

1.1 Në përgjithësi për rrjetat LAN
Rrjetat lokale kompjuterike LAN, janë rrjeta komunikuese, të cilat i shfrytëzon një
organizatë në një hapësire të kufizuar, e cila i mundëson asaj shkëmbimin e
informacioneve dhe burimeve përmes pajisjeve kompjuterike, në mënyrë të thjeshtë,
shpejt, efikase dhe shumë të lirë, si dhe mundëson përdorimin e pajisjeve shtesë në
dispozicion.[01]
Rrjetet Lokale të një Zone (apo rrjetet lokale kompjuterike - LAN) janë bërë si rezultat i
nevojës për shkëmbim efikas dhe të shpejtë të dhënave dhe informatave apo resurseve
kompjuterike, brenda një kompanie. Një prej arsyeve kryesore pse rrjetat kompjuterike
janë zhvilluar aq shumë është edhe ajo se e kanë paguar investimin e bërë shumë herë.[02]
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Motivet për ndërtimin e rrjetave LAN janë si:


Qasja në informatë nga pozicione të ndryshme,



Ndarja e resurseve,



Lehtësimi i komunikimit [03].

Rrjetet LAN duhet të ekzekutojnë këto detyra:


Të siguroj komunikim të sigurt, efikas edhe nga një aplikacion të tjetër,



Automatikisht të detektoj dhe rregulloj informatat e dëmtuara, humbjet në të dhëna,
dyfishimin e të dhënave, ndryshimin e renditjes së shpërndarjes së të dhënave,



Në mënyrë automatike të gjej rrugën optimale nga dërguesi te marrësi .[04]



Edhe pse rrjetat LAN janë kryesisht lokale, shtrirja e tyre mund të jetë edhe deri në
disa kilometra. Ato kanë disa përparësi si:



E kanë të kufizuar kohën maksimale të vonesës,



Shpejtësi e transmetimit është nga 10, 100, 1000 MB/s apo edhe më shumë,



Besueshmëri të lartë,



Kërkojnë algoritme të qasjes në mediumet përcjellëse.[05]

1.2 Zhvillimi historik i rrjetave LAN
Në tabelën 2.1 është prezantuar shkurtimisht një rrjedhë e zhvillimit historik të rrjetave
LAN.
Tabela 2.1 Zhvillimi historik i rrjetave kompjuterike LAN [51]
Është realizuar lidhja me 4 nyej ( UCLA, Stanford Research Institute UC
1969

sanata Barbara dhe Universitetit Utah)me shpejtësi transmetimi 50kbps. Lidhja
ishte realizuar përmes lidhjes telefonike

1973

Ështe realizuar lidhja e parë transatlantike me Britanine e Madhe dhe
Norvegjinë
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1980

Rrjetet kryesisht shfrytëzoheshin në institucionet akademike
Ështe realizuar rrjeti BIBNET në Universitetin e New Yorkut melidhje kah

1981

Yale. Kanë arritur shkëmbimine mesazheve.

1984

Ështe realizuar lidhja JANET ( UK’s Joint Academic Network) në UK, e cila i
ka lidhë universitetet në venddhe kanë mundësuar qasjen ne internet

1988

Rrjetat i përdorshin Universitetet dhe kompanit të mëdha

1989

Fillimi i zhvillimit të web-it ishte i lidhur me CERN – Qendra Europiane për
kërkime nukleare

1991

Në Konferencen për hipertekst në San Antonio, Texa, USA Ishte bërë një
demonstrim i hapur

1992

Zbulohet web (WWW, World Wide Web)

1993

Mundësohet interfejsi i parë grafik MOSAIC (Autor Mark Anderssen)

1994

CERN dhe M.I.T. Nënshkruan marrëveshjen për Web Konsorcium.

1995

Paraqitet Nescape

1996

Rrjetet i shfrytëzonin miljona njerëz

2002

Realizohen rrjeta me shpejtësi të madhe të transmetimit të dhënave përmes
fijeve optike

1969

ARPANET ( Advanced Research Project Agency Network)

Me 1969 është realizuar lidhja me 4 nyej ( UCLA, Stanford Research Institute UC sanata
Barbara dhe Universitetit Utah) me shpejtësi transmetimi 50 kbps. Lidhja ishte realizuar
përmes lidhjes telefonike dhe ka përcjellë porosinë LOGWIN prej një kompjuteri në
tjetrin. Kjo ishte porosia:
“Kemi shtypur L në kompjuterin tonë. A e shihni L?”
“Po, shohim L”
“Kemi shtypur O. A e shihni O?”
“PO, shohim O”
“pastaj kemi shtypur G dhe lidhja ishte ndërprerë” [5]
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Siq shihet tentimi i parë për përcjellje të porosisë përmes rrjete kompjuterike nuk ka
rezultue deri në fund me sukses.

2.0 Metodologjia e kërkimit
Tema e caktuar dhe e aprovuar nga ana e profesorëe të UBT-së është në fakt një problem i
shtruar, që ka kërkuar qasje, vëmendje dhe studim fizibiliteti.
Metodologjia e kërkimit, është mënyrë sistematike e zgjedhjes së problemeve të kërkimit,
studim me bazë shkencore, me teknika dhe metoda relevante duke treguar qartë pse këtë
apo atë pajisje apo materiale duhet marrë, sepse ofrojnë parametra shërbyes më të mira.
Në këtë punim është bërë një kërkim shkencor i informatave të mbledhura lidhur me
principet fundamentale të projektimit të rrjetave kompjuterike duke u nisur nga ato të
njohura deri te ato të panjohura, nga definimi te ri definimi, nga formulime te konkludime
të reja të problemeve përkatëse përmes observimit, krahasimit dhe eksplorimit të tyre.
Kërkimet e bëra përmes metodave të krahasimit objektiv të dhënave, për të ardhur te
zgjidhja e problemit përmes shtruarjes, formulimit të hipotezave, mbledhjes së fakteve,
analizës së tyre për të arritur deri te konkluzioni si formë përfundimtare e zgjidhjes së atij
problemi.

2.1 Objektivat e kërkimit
Objektivat e kërkimit për këtë temë janë :
 Gjetja, përcaktimi i standardeve dhe definimi i principeve fundamentale të
projektimit të rrjetave kompjuterike LAN.
 Përshkrimi i karakteristikave individuale dhe grupore të materialeve dhe pajisjeve
që pëndoren për rrejta LAN.
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 Testimi i hipotezave merret si të vërtetuara nga se për përcaktimin e standardeve
janë marrë Organizata me renome botërore si IEEE etj.

2.2 Tipet e kërkimit
Kërkimi konceptual i cili bazohet në konceptet teorike të topologjive të rrjetave LAN,
kërkime Empirike e bazuar në eksperiencën time, e cila është treguar e suksesshem për 10
vjetë me rashë.
Kërkimi kuantitativ bazohet hulumtimet dhe gjetjen e në një mori të dhënave shkencore
kryesisht përmes internetit, pastaj libra të ndryshme relevante, studime të më hershme dhe
përvoja 10 vjeqare në Trupat Mbrojtëse të Kosovës.
Kërkimi kualitativ bazohet në përzgjedhjen e materialeve studiuese nga shumë materiale
tjera më pak relevante, të cilat janë më afër tëmës në fjalë.
Kërkimi përshkrues kundrejt analitikë. Përshkrues mbi vështrimin e fakteve se cili
material posaqërisht kabllot përruese kan parametra më të mire transmetimi ndaj
materialeve tjera. Pastaj është bërë analizë për të ardhur te përfundimi – përzgjedhja e tij.
Tipet e përshkruara më lartë na ndriçojnë faktet dhe na kan sjellur në dy arritje themelore,
ato: Kuantitative dhe kualitative.
Formë alternative e kërkimeve mbetet ajo simulative/eksperimentale e cila lehtëson punën
në projektimin e rrjetave kompjuterike, kuptohet kur për një projekt konkret ekziston plani
ndërtimor i objektit.
Kërkimet operative të bëra i referohen aplikimit të teknikave matematike, logjike dhe
analitike përkatëse, për të ardhur te përzgjedhja me një kosto më të ulët dhe parametra tjerë
më të lartë. Në fund të fundit çdo projekt duhet të kënaq pronarin me bilanc pozitiv në
biznes.
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2.3 Metodat e kërkimit
Metodat e kërkimit i kam grupuar në tri grupe kryesore;
1. Mbledhjen e të dhënave
2. Teknikat statistikore të paraqitura në forma tabelare për nga vlerat dhe parametrat e
materialeve dhe pajisjeve
3. Tregon saktësinë e vlerave të parametrave të atyre pajisjeve dhe materialeve.

Procesi i kërkimit përfshinë hapa të ndryshëm si:
1 - Literatura e shfletuar,

është

konceptuale dhe empirike. Konceptuale sepse

ështëmarrë për bazë koncepte dhe teori lidhur me rrjeta kompjuterike lokale (LAN),
ndërsa Empirike seps janë marr për bazë eksperienca dhe studime tëmëhershme përkatëse.
2 - Shqyrtimi i literaturës së gjerë. Mbas formulimit të temës si problem dhe shqyrtimit
të literaturës së pëcaktuar tani më, kam shkruajtur një përmbledhje të shkurtër në disa hapa
duke filluar nga abstrakti, indeksi i publikimev dhe bibliografia. Pastaj janë marr për bazë
literatura e gjerë, kërkimet online, studimet paraprake dhe përvoje e mëhershme.
3 - Zhvillimi i hipotezave punuese. Mbas shqyrtimit të literaturës përkatëse kam bërë
përcaktimin e të dhënave objekt studimi se cilat janë relevante për problemin. Më këtë
kemi hapur mundësinë e shtruarjes së disa hipotezave specifike të cilat duhet testue. Edhe
pse si të tilla janë provuar nga Organizata IEEE ato janë analizuar konkretisht.
Hipotezat e punës janë zgjeruar duke bërë konsultime me kolegë për problemin në fjalë,
duke u konsultuar me profesor gjithashtu, këthimi në literaturëne vjetër studiuese dhe
aplikimi i njohurive paraprake. Hapja e problemit me kolegë ka nxitur debate përkatëse që
ka quar në afrim të zgjidhjes përfundimtare.
4 - Përgaditja e një dizjani të kërkimit. Mbledhja e informatave, grupimi, shqyrtimi dhe
përcaktimi i tyre ka quar në pëgatitje të një dizajni të kërkimit qëllimet e të cilit i grupojmë
në këto grupe për nga:
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i) Shfaqja,
ii) Përshkrimi,
iii) Diagnostifikimi dhe
iv) Eksperimentimi
5 - Determinimi i një mostre dizajn. Grumbullimi i të dhënave si rezultat i hulumtimit
parqet popullimin nga i cili duhej nxjerrë të dhënat e caktuara që kanë të bëjnë më afër me
problemin në fjalë.
6 – Mbledhja e të dhënave. Të dhënat primare

janë marrë kryesisht përmes

eksperimenteve dhe vështrimit në përvojë, pastaj të dhënat tjera nga literatura.
7 – Ekzekutimi i projektit
8 – Analiza e të dhënave
9 – Hipoteza për testimin
10 – Gjeneralizimi dhe interpretimi. Pasi shume prej fakteve të ofruara jnë testue nga
IEEE dhe miliona herë në praktikë ato mundtp merren plotësisht gjenerale dhe të pa
kontestueshme.
11 – Përgatitija e raportit – Tema.
Shkruarja e temës është bërë me kujdes duke ju përmbajtur hapave:
1. Pjesët kyçe të temës:
i) Faqja preliminare (titulli, abstrakti, falënderimi, lista e figurave, lista e
tabelave),
ii) Teksti kryesor (hyrja, përmbajtja e tekstit, raporti kryesor, konkluzioni).
iii) Pjesa përfunduese, (bibliografia, lista e librave, raporteve, konsultimeve,
indekseve, shkurtesat).
2. Përmbajtja është shkruar në mënyrë koncize dhe objektive.
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3. Grafikët janë përdorur për të fuqizuar dhe konkretizuar informatat e cekura në
tekst.
4. Konkludimi është bërë në formë të shkurtër dhe të besueshme.
Prezantimi i të dhënave është bërë duke ju referuar të dhënave me indekse të referencave,
në mënyrë që më pas ti mundësohet një studiuesi tjetër të avancoj nga këto referenca
duke mos filluar sërish nga fillimi i hulumtimit.

3.0 Qëllimet para projektimit të rrjetave LAN
Kërkesa që transmetimi i të dhënave dhe informatave, të bëhet me një shpejtësi shumë të
madhe, në një distance të shkurtër, qoftë në një ndërtesë apo grupe ndërtesash, imponoi
qëllimin për krijimin e rrjetave lokale kompjuterike funksionale. Kjo përmblidhet në këto
tri kategori:
 Shpejtësia shumë e madhe e transmetimit dhe gjerësia e brezit transmetues. Por,
këtu, shpejtësia dhe kapaciteti i kanalit transmetues duhet të jenë të krahasueshme
me atë të kompjuterëve dhënës dhe marrës. [51]
 Siguria dhe mirëmbajtja. Komponentët e rrjetës duhet të jenë të besueshme, që nuk
prishen shpesh dhe që mund të ndërrohen ose riparohen lehtë, të mos ndikojnë nga
njëra në tjetrën dhe duke implikuar kohë minimale të ndërprerjes së punës.
 Çmimi i ulët. Është një përparësi e madhe për pajisje kualitative.
 Kompatibiliteti. Pajisjet e ndryshme duhet të jenë kompatibile në mes veti, qoftë
edhe kur pajisjet janë të prodhuesve të ndryshëm. Kjo mundëson zgjedhje e tyre
për nga përformansat dhe çmimi me i volitshëm.
 Fleksibiliteti dhe shtrirja. Pajisjet e rrjetave duhet të jenë të përshtatshme për
implementim, mirëmbajtje dhe ç’vendosje.
 Thjeshtësia. Rrjetet LAN duhet të jenë të thjeshta për konfigurim, në mënyrë që
kjo të arrihet me një minimum të aftësive profesionale.
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 Standardi. Që të arrihet një komunikim universal dhe transmetim i mundshëm për
lidhje me rrjetet tjera më të mëdha si WAN, MAN, duhet që ndërtimi i rrjetave të
bëhet duke ju përmbajtur standardeve ndërkombëtare për rrjeta të serive IEEE
802, ISO 8802.[11]

Figura 1.1 Lidhja e shumë rrjeteve LAN dhe MAN në WAN[15]

Figura 1.2 Modeli tre shtresor i kierarkisë së rrjetave [15]
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4.0 Topologjitë e rrjetave LAN
Renditja e ndërlidhjes së nyejve të rrjetës mes veti, fizikisht (realisht) apo logjikisht (në
mënyre virtuale) quhet topologji e rrjetave. Dy rrjeta kanë

topologji të njëjtë

nëse

konfiguracioni i lidhjeve është i njëjtë, edhe nëse rrjetat ndryshojnë në: distancë në mes
nyejve, shpejtësi të transmetimit apo lloj të sinjalit,[12].

Figura 2.1. Lloje të topologjive të rrjetave LAN[12]



Secili me secilin, figura 2.1a, është topologjia në të cilën lidhjet janë të barabarta në
mes të çdo nyje në rrjet. Për tu realizuar kjo duhet

n(n-1)/2 lidhje mes nyejve ku n

është numri i nyejve [13]


Topologjia bus, figura 2.1b, është topologjia ku të gjitha nyejt janë të lidhura në një
magjistralë paralelisht.



Topologjia ylli, figura 2.1c, është topologjia ku nyejt periferike janë të lidhura në
nyjën qendrore, e cila gjithë paketat që i merr nga burimi i kthen nyejve tjera, tu
përfshi edhe vet burimin e informacionit. Përparësi është se prishja e një nyje rezulton
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me izolimin e saj. Mangësi është se në distance të mëdha duhet çdo linje e çdo nyje të
sillet të nyja qendrore edhe nëse ka më afër nyje tjetër. Kjo rezulton me kosto më të
lartë.


Topologjia Unaze, figura 2.1d, është topologji ku çdo nyje ka nga dy lidhje me
nyejt fqinjë. Informata lëshohet në linjë transmetuese dhe pranohet vetëm nga nyja e
caktuar. Kjo kursen në material dhe

ulë koston. Dobësi është se paketat

gjatë

transmetimit duhen të presin në rend transmetues.


Topologjia dru (pemë), figura 2.1e, shpërndarja e rrjetit gjegjësisht lidhja e nyejve
është në formë të pemës.



Topologjia e përzier, figura 2.1f, është topologji në të cilën implikohen dy e më
shumë lidhje mes nyejve jo njëtrajtësisht. Këtu, mundësia e gabimeve në transmetim
është shumë e madhe.



Topologjia hibride, figura 2.1g, është topologji e përbërë nga kombinimi i dy e më
tepër topologjive, ashtu që, dërgimi dhe pranimi i paketave bëhet nga nyja qendrore.



Topologjia unazë e dyfishtë, figura2.1h,është topologji e njëjtë me atë të unazës
vetëm se numri i nyejve të lidhura mes veti është i dyfishtë.



Topologjia lineare, figura 2.1i, është topologji ku nyejt janë linearisht të lidhura dhe
se kjo ka ngjashmëri me topologjinë bus [13]

Figura 2.2 Model i një rrjeti të gjerë kompjuterik [13]
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5.0 Roli dhe rëndësia e rrjetave LAN
Rrjetat lokale kompjuterike LAN janë bashkësi e kompjuterëve të lidhur në mes veti, me
qëllim të shkëmbimit të informatave apo të dhënave. Arsyet e formimit të këtyre rrjetave
përveç atyre që i cekëm më lartë, janë të shumta. Së pari, rrjeti i mundëson një shfrytëzuesi
të një kompjuteri, të ju qaset të dhënave në kompjuterët tjerë të lidhur në rrjet, me një
lehtësi dhe shpejtësi të madhe. Së dyti, rrjeti mundëson shfrytëzimin e resurseve p.sh. 10
kompjuterë në rrjet shfrytëzojnë një printer rrjete, ku, kjo ulë koston e përgjithshme. Po
ashtu, mundëson shfrytëzimin e një softueri nga një kompjuter në një kompjuter tjetër.
Kompjuterët mund të kryejnë role të ndryshme në proceset e shfrytëzimit të informatave.
Siguria e rrjetës kontrollohet nga një qendër server me lehtësim në vend që të kontrollohet
në secilin kompjuter veç e veç.

5.1 Qëllimet e krijimit të rrjetave LAN
Me rastin e ndërtimit të rrjetave LAN, qëllim kryesor është lehtësimi i kryerjes se punëve.
Kjo arrihet nëse:


Mundësohet transmetimi i të dhënave dhe informatave nga një kompjuter në tjetrin.



Mundëson ndarjen e resurseve ( disqeve për ruajtje të dhënave, printerëve dhe
mjeteve komunikuese)



Mundëson centralizimin e ruajtjes së të dhënave,



Mundëson shpërndarjen e të dhënave në disa kompjuter për çështje sigurie,



Mundëson qasjen e të dhënave nga kompjuterë tjerë.

Në disa shembuj me pas do të sqarojmë efikasitetin e rrjetave komjuterike lokale.

Shembulli 1
Në objektin e ish Komandës se Zonës së Pestë të TMK-së, ishin 24 kompjuter. Me lidhjen
në rrjet të tre printerëve

të rrjetës

HP laser Jet 5000N u mundësua

që të gjithë
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kompjuterët në tri kate të shfrytëzojnë në mënyrë të pavarur printerët për shtypje, në vend
të lidhjes se çdo kompjuteri me printer. Kjo shtoi efikasitetin e kryerjes se punëve dhe uli
kostot me shumë se 50%.[14]

Shembulli 2
Në objektin e njëjtë duhet të mundësohet shfrytëzimi internetit për çdo kompjuter. Po të
lidhej çdo kompjuter me modem dhe linje telefonike ku do të shpenzohen deri në 800 m
kabull UTP praktikisht 24 zyre, 24 modem, shpenzimet mujore telefonike për shkak
internetit do të kalonin mbi 2500 Euro. Pastaj komunikimi VoIP uli shpenzimet postare
telefonike. Lidhja në rrjet mundësoi komunikimin pa 24 modem, pa shpenzime 2500
euro, por me vetëm ~130euro/muaj. [14]

Shembulli 3
Me lidhjen në rrjet secili epror kishte mundësi që t’i qaset të dhënave në kompjuterin e tij
apo në server të bazës se të dhënave nga zyre tjera, nga objekte tjera apo edhe nga tereni
malor kuptohet duke realizuar edhe lidhjet radiorele mes tereni dhe bazës.[14]

a)

b)

c)

Figura 3.1 Antena reflektuese, a) antene drejtuese, b) Antene bidirekcionale, c) antena
dipol[31]
Antena për WLAN mund të ndahet në dy grupe kryesore si të drejtuara dhe bidirekcionale
(figura 3.1 a,b,c).
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Antenat të drejtuara konsiderohen ato antena që gjerësia e këndit të transmetimit nuk
tejkalon këndin 30 shkallë. Drejtimi i antenës rezulton me përfitim më të madh të sinjalit,
kështu përdoren nga ana e klientit kah pika marrëse ose ndryshe te lidhjet “point to point”
valore për distanca më të mëdha.
Antenat bidirekcionale (Figura 3.1b) mbulojnë kënd më të madhë nga ato të drejtuara dhe
shfrytëzohen kryesisht për mbulim të terenit me radio valë.
Ekzistojnë tri dizajne themelore të antenave:


Sektori i antenës (sector array),



Antena të rrafshta ( Planar array)



Omni – Antena direkcionale

Te rrjetat pa tela më së shumti përdorën Omni antenat direkcionale. Fjala është për një
lidhje serike të antenave dipol me polarizim vertikal (Figura 3.1c). Këto shpërndajnë
sinjalin 360 shkallë në rrafshin horizontal nga boshti i saj. Kjo i bën këto antena shumë
atraktive të lehta për instalim dhe të lira. Gjatësia valore për

frekuenca 2.4GHz është

afërsisht 12cm që d.m.th gjatësia e dipolit është 6 cm, me një fuqi 15 dBi.
Te lidhjet e kompjuterëve ad-hoc ( lidhje të shpejta) ose peer-to-peer, për të qenë të
suksesshme varen nga distanca mes tyre. Kjo shpesh herë duhet të vendoset në mes
pajisje e cila e merr sinjalin dhe e transmeton të përforcuar dhe njihet si pikë qasje (Access
point). Kjo lidhje mund të jetë me tela ose me pajisje që emitojnë radiovalë.

Figura 3.2 Lidhja e dy stacioneve[35]
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Figura 3.3 Rrjeti komunikues permes kabllove, kabllove optike dhe radiovaleve[36]

Nga shembujt e mësipërm, shihet qartë se, aplikimi i rrjetave kompjuterike na e lehtësoi
punën, kurseu resurse, kurseu para, shtoi efikasitetin dhe shpejtësinë e kryerjes së punëve.
Arsyeja tjetër është se shtohet besueshmëria e ruajtjes se të dhënave duke ruajtur të
dhënat në shumë kompjuter. Pastaj për rrjetet kujdeset Administratori i rrjetës, që është
person i kualifikuar, kjo shton sigurinë edhe më shumë. Pastaj lehtësoi marrjen e çmimeve
për gjërat logjistike, për përgatitje të buxhetit, e shumë e shumë anë pozitive tjera.
Një përmbledhje të arsyeve pozitive në përgjithësi janë se çdo kompjuter mund të:
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Shfrytëzoj në mënyre të përbashkët dhe njëkohësisht informatat,



Shfrytëzoj në mënyre të përbashkët dhe njëkohësisht pajisjeve harduerike dhe
softuerike,



Në mënyre konkretë mund të shfrytëzoj dokumente, memorandume, tabela, lista,
fatura, etj.



Postën elektronike,



Softuer për përkthimin e teksteve,



Softuer për përcjellën e projekteve,



Ilustrime fotografi, audio dhe video datoteka,



Shtypësa,



Faks makina,



Modem,



Cd-rom njësi,



Dhe njësi tjera përcjellëse. [15]

Sot, një gjë e tillë kërkohet të bëhet edhe në çdo shtëpi, sepse edhe fëmijët kërkojnë
kompjuterin të lidhur në internet në dhomën e tyre.

5.2. Shfrytëzimi i përbashkët i informatave
Mundësia e shfrytëzimit të shpejtë dhe të lire të informatave është nevoja më e
popullarizuar e teknologjisë se rrjetave. Posta elektronike është bindshëm shërbimi më i
shfrytëzuar i internetit. Shumë firma kanë investuar shumë në rrjeta sepse kjo është paguar
në shfrytëzimin e postës elektronike dhe programeve planifikuese. Kur ekziston mundësia
e shfrytëzimit të dhënave në formë të përbashkët, zvogëlohen shpenzimet si në letër,
energji, mirëmbajtje, e tjerë, ndërsa rrit efikasitetin në shpejtësi, precizitet të gjithë atyre të
cilëve ju duhen. Kështu, sot, sistemet e punës, në çdo organizatë qoftë private apo
ushtarake, kërkon kohë sa më të shkurtë të përgjigjes në kërkesat e klientit që është njeri
nga parametrat kryesor konkurrues.[15]
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Edhe një shembull tjetër reprezentues i shfrytëzimit të përbashkët të dhënave përmes
rrjetës se kompjuterëve është shfrytëzimi i shërbimeve web të internetit, ku përmes
makinave kërkuese shfrytëzuesi mundet të kërkojë dokumente nga miliardë dokumente
tjera në botë, përmes fjalëve karakteristike nga lëmi që i intereson atij.[15]

5.3 Shfrytëzimi i përbashkët i harduerit dhe softuerit
Më parë, para se të fillohej me aplikimin e rrjetave kompjuterike, ishte e nevojshme që
çdo shfrytëzues të ketë pajisjen e vet periferike si ploter, shtypës, faks, etj. Sot, me
ndihmën e rrjetave është e mundur shfrytëzimi i këtyre pajisjeve nga secili shfrytëzues i
kyçur në rrjet. Nëse është fjala për një shtypës, atëherë ja vlen që të investohet në një
shtypës shumë kualitativ sesa në dhjetëra shtypës tjerë më të këqij. [15]
Rrjetat mund të shfrytëzohen edhe për konferenca të ndryshme pa qenë fare prezent në
vend, pastaj, për shfrytëzimin e standardizuar të përbashkët të aplikacioneve, si programe
për përkthim të teksteve, programe për llogaritje tabelore dhe baza të dhënave, në situatë
kur është e rëndësishme të gjithë shfrytëzuesve të shfrytëzojnë aplikacione të njëjta (figura
3.4). Në këtë mënyrë, çdo shfrytëzues shfrytëzon aplikacione të njëjta që shton efikasitetin
e punës përkundër rastit kur shfrytëzuesit shfrytëzojnë 4-5 aplikacione të ndryshme. Në një
organizatë, efektiviteti i punës është po ashtu dukshëm më i madh, kur të gjithë
kompjuterët shfrytëzojnë sistemin operativ të njëjtë, po dhe fuqi procesimi të njëjtë.
Shpesh herë ndonjë kompjuter i quajtur server luan rolin e organizatorit të rrjetës dhe ai
duhet të ketë sistem të njëjtë operativ por fuqi më të madhe procesimi me të madhe nga të
tjerët .[15]
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Figura 3.4 Shfrytëzimi i përbashkët i harduerit në rrjetë kompjuterike[15]

6.0 Standardet e rrjetave LAN
Me qëllim të arritjes së një shkalle të caktuar të pëlqimit mes prodhuesve të pajisjeve
elektronike për rrjeta dhe mjeteve tjera ndihmese, organizata ndërkombëtare për standarde
(international standards organisation – ISO) ka krijuar standarde për lidhje të sistemeve
ndërmjet veti (open systems interconnection –OSI). Arsyeja ishte sepse një softuer i një
prodhuesi nuk do të mund të lidhej apo edhe të funksionoj në rrjetat e një firme tjetër
konkurruese, sepse kabllot , konektorët, aplikacionet duhet të jenë për një lloj specifik të
LAN-it. Standardet OSI kanë mundësuar një funksionalitet të rrjetave edhe të prodhuesve
të ndryshëm të pajisjeve kompjuterike. [16]
Një nga organizatat më të njohura dhe më të mëdha për standarde të rrjetave LAN është
organizata IEEE. The Institut of Electrical and Electronicks Engineers (instituti I
inxhiniereve elektrik dhe elektronik) shkurtimisht IEEE është organizata e ngarkuar për
zhvillimin e teknologjisë në lidhje me elektricitet. Ka mbi 360000 anëtar në 175 vende, që
është numri më i madh i të gjitha organizatave profesionale në botë.
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6.1 Modeli referent OSI
Modeli referues OSI (Open System Interconnection), është modeli kryesor për
komunikimet e rrjetave. Edhe pse ka modele të tjera, sot shumica e ofruesve të rrjetave, i
ndërlidhin prodhimet e tyre me modelin referues OSI, veçanërisht kur ata dëshirojnë t’i
mësojnë përdoruesit në përdorimin e prodhimeve të tyre. Ata e konsiderojnë atë si mjetin
më të mirë për t’i mësuar njerëzit në lidhje me dërgimin dhe pranimin e të dhënave në
rrjetë. Modeli referues OSI i lejon përdoruesve të vizualizojnë funksionet e rrjetës që
zhvillohen në secilin nivel. Më e rëndësishme është që Modeli referues OSI është kornizë
që mund të përdoret për të kuptuar se si informacionet udhëtojnë nëpër rrjetë. Gjithashtu
mund të përdoret për të vizualizuar se si informacioni ose pakot e të dhënave udhëtojnë
nga programet aplikative, siç janë tabelat dhe dokumentet nëpër mediumin e rrjetës (kabllo
etj.). Pastaj zhvendoset në programet tjera aplikative që janë të vendosura në kompjuter
apo në rrjetë tjetër edhe nëse dërguesi dhe pranuesi kanë lloje të ndryshme të medieve të
rrjetave. Modeli referues OSI, ka shtatë nivele dhe secili prej tyre ilustron funksione të
pjesshme të rrjetës. Kjo ndarje e funksioneve quhet nivelizim. Ndarja e rrjetës në shtatë
nivele ofron përparësitë vijuese:


E ndan komunikimin e rrjetave në pjesë më të vogla për ta bërë më të lehtë për ta
kuptuar.



I standardizon komponentet e rrjetës për të lejuar zhvillimin dhe përkrahjen e
ofruesve të shumëfishtë.



Mundëson lloje të ndryshme të harduer-it dhe softuer-it të rrjetave për komunikim
mes tyre.[43]
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Figura 4.1 Roli dhe funksioni i pajisjeve në shtresa të modelit referent OSI[43]

Kompjuterët si dy pika fundore (figura 4.1) që shkëmbejnë informacione kalojnë nëpër 7
shtresat e modelit referent OSI. Që të dhënat nga një shfrytëzues të shkojnë të tjetri, janë
krijua disa protokolle për shtresa, që me përpunimin dhe dorëzimin e të dhënave nga
shtresa më e lartë në më të ulët i shtohet një titull (angl. header)(procesi quhet
enkapsullim), ndërsa me rastin e pranimit të dhënave nga shtresa më e ulet në atë më të
lartë, headeri hjeket (dhe procesi quhet dekapsulim) (figura 4.2). Pajisjet e rrjetit nuk janë
të dizajnuara të interpretojnë të dhënat e çdo headeri, por vetëm atyre për të cilat është i
dizajnuar, siç mund të shihet në figurën 4.1. Megjithatë, ka edhe përjashtime, për shembull
switch-at janë të dizajnuar të interpretojnë të dhënat e shtresës së tretë, siç është IP adresa
me të cilën arrihet një përformansë më e mirë në drejtim të shpërndarjes se trafikut. Këtë
nuk mund ta bëj routeri, madje as që mund të marr funksionet e tij. Gjithashtu, nëse një
pajisje që i qaset internetit mund të arrihet konfigurimi nëpërmjet web interfejsit, kjo nuk
do të thotë se pajisja i takon shtresës më të lartë të modelit OSI. [24].

21

Figura 4.2 Roli i shtresave të modelit referent OSI, [44].

6.1.1 Funksionet e shtresave të modelit referent OSI
Niveli 7: (Niveli i aplikimit): përcakton ndërfaqe në mes programeve të komunikimit dhe
çdo aplikimi që duhet të komunikoi në një rrjet. Është niveli më i afërt i OSI për
përdoruesit. Ai i ofron aplikacioneve të përdoruesve shërbime të rrjetave. Dallohet nga
nivelet tjera në atë se nuk i ofron shërbime asnjë niveli tjetër të OSI por vetëm
aplikacioneve jashtë modelit OSI. Shembuj të aplikacioneve të tilla janë programet
tabelare, programet për përgatitje dokumentesh si dhe terminalet e programeve bankare.
Niveli i aplikimit themelon“mundësinë e komunikimit të menduar në mes të partnerëve”,
sinkronizon dhe themelon marrëveshje për përmirësim gabimesh dhe kontrollë të
integritetit të dhënave. Që të mbajmë mend nivelin 7

mendojmë për kërkuesit

(browser).[16].

Niveli 6: (Niveli i prezantim). Definimi i formateve të dhënave, encryption, dhe
compression. Siguron që informacionet që i dërgon niveli i aplikimit të një sistemi janë të
lexueshme nga niveli i aplikimit të një sistemi tjetër. Nëse është e nevojshme, niveli i
prezentimit përkthen në mes të formateve të shumëfishta të dhënave duke përdorur një
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format të zakonshëm. Për të mbajtur mend nivelin 6 mendojmë formatin e përbashkët të
dhënave.
Niveli 5: Niveli i sesionit (Session layer). Siç tregon emërtimi, niveli i sesionit, themelon,
menaxhon dhe përfundon sesionet në mes të dy konferencierëve apo nyejve (hosts) që
komunikojnë. Niveli i sesionit ofron shërbimet e tij nivelit të prezentimit. Ai gjithashtu
sinkronizon dialogun në mes të dy niveleve të prezentimit të dy konferencierëve dhe
menaxhon shkëmbimin e të dhënave mes tyre. Veç sesionit të rregullimit, niveli i sesionit
ofron masa për transferim efikas të dhënave, klasë të shërbimeve dhe “raportim qortues”,
nivelit të prezentimit. Për të mbajtur mend nivelin 5 mendojmë për dialogun dhe bisedimet.
Niveli 4: Niveli i transportit (Transport layer). Niveli i transportit segmenton të dhënat nga
sistemet e dërguesit dhe i ri grumbullon të dhënat në burimin e të dhënave në sistemin e
pranuesit. Kufiri ndërmjet nivelit të transportit dhe nivelit të sesionit mund të mendohet si
kufi ndërmjet protokolleve të aplikimit dhe protokoleve të rrjedhjes së të dhënave. Gjersa
niveli i aplikimit, prezentimit dhe i sesionit kanë të bëjnë me çështje aplikative, katër
nivelet e ulëta kanë të bëjnë me çështjen e transportimit të dhënave. Niveli i transportit
synon të ofrojë shërbime të transportit që të mbrojë nivelet e sipërme nga detalet e
implementimit të transportit. Thënë në mënyrë më specifike, çështjet si ajo se sa është i
besueshëm transporti në mes të dy konferencierëve është shqetësim i nivelit të transportit.
Gjatë ofrimit të shërbimeve, niveli i transportit themelon, mirëmban dhe përfundon në
mënyrë të mirëfilltë qarqet virtuale. Gjatë ofrimit të shërbimeve të besueshme përdoret
detektimi i gabimeve të transportit dhe riparimi i kontrollës së rrjedhjes së informacioneve.
Gjen error dhe bën rimëkëmbjen, bën segmentimin e blloqeve të dhënave të mëdha në ato
më të voglave dhe ri mbledhë (re assembly) blloqe të dhënave të vogla deri në ato të
mëdha.

Për të mbajtur mend nivelin 4 mendojmë për kualitetin e shërbimit dhe

seriozitetin.[16]
Niveli 3: Niveli i Rrjetës (Network layer) është nivel kompleks që ofron lidhshmëri dhe
selektim të rrugës në mes të dy sistemeve të konferencierëve (nyejve) që mund të jenë të
vendosur në rrjeta të ndara gjeografikisht , end-to-end rrugëtimin e paketave, adresimi
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logjik. Që të mbajmë mend nivelin 3 mendojmë për selektimin e rrugës, rrugëtimin
(routing) dhe adresimin logjik.[16]
Niveli 2: Niveli i lidhjes së shënimeve (Data Link). Niveli data link ofron transit të sigurt
të dhënave përgjatë lidhjes fizike. Duke kryer këtë funksion, niveli data link ka të bëjë me
adresimin fizik (e kundërta e atij logjik), topologjinë e rrjetës, qasjen e rrjetës, lajmërimin e
gabimit, dërgimi i caktuar i kornizave, dhe kontrollën e rrjedhjes së informatave. Që të
përkujtojmë nivelin 2, mendojmë për kornizat dhe kontrollën “media access control”.
Niveli 1: Niveli fizik (Physical layer). Niveli fizik definon specifikacionet elektrike,
mekanike, procedurale dhe funksionale për aktivizimin, mirëmbajtjen dhe de aktivizimin e
lidhjes fizike në mes të sistemeve të fundme. Këto karakteristika si niveli i tensionit,
ndryshimet e tensionit, shkallët e të dhënave fizike, maksimumi i distancës së transmetimit,
konektorët fizik dhe të tjerë dhe atributet e ngjashme, definohen nga specifikacionet e
nivelit fizik. Që të mbanjmë mend nivelin 1, përkujtojmë sinjalet dhe mediat, [42][43].
IEEE-ja ka zhvilluar disa standarde në lidhje me modelin referent OSI: 802.3 (csma/cd
standardi BUS ose magjistral), 802.4 (token BUS), 802.5 (token UNAZ), 802.6( nga lëmi i
rrjetave metropolitanë) [16].

6.2 IEEE 802 standard për rrjetat LAN
IEEE 802 është standard në kuadër të organizatës IEEE, e cila bën standardizimin e
rrjetave lokale kompjuterike.
Në figurën 4.3 janë dhënë distanca mes pajisjeve kompjuterike në rrjeta përkatësisht për
zona të shtrirjes.
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Figura 4.3 Fusha e shtrirjes së rrjetit LAN[3][31].

6.3 Standardi IEEE
Standardet janë marrëveshje për përdorim të përbashkët, të realizuara me koncenzus dhe të
lejuara nga organizata, që krijon rregullat udhëzimet dhe i evidencon ato standarde. Në
tabelën 4.1 janë paraqitur standardet dhe përshkrimet e tyre për nga zbatimi si standarde
kryesore, standarde pak të përdorura dhe standarde thuajse të braktisura.
* Standardet Kryesore
↓ Standardet në zbatim të dobët
Ø Standardet e braktisura

Tabela 4.1. Standardet 802[51]
Nr

i

Përshkrimi i Standardit

Standardit
Arkitektura e LAN-it

802.1
802.2

↓ Logical Link Control (LLC)

802.3

*

802.4

↓ Topologjia Bus (Token Bus).

802.5

*

802.6

↓ Standardi për rrjetat MAN

Standardi për Ethernet

Topologjia Unazë ( Token Ring)
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802.7

↓ Standardi për brez të gjerë të rrjetave LAN

802.8

Ø

802.9

↓ Standardi për rrjeta të integruara të folurit dhe të dhënave

802.10

↓ Standardi për siguri dhe lidhje të ndërsjellët Virtuale LAN

802.11

*

802.12

↓ Standard për 100 Base-WG të ndonjë rrjete

Standardi për rrjeta optike

Wireless LAN

Kategorija 6 , 10G Ethernet

802.13
802.14

↓ Cablemodem

802.15

*

Bluetooth

802.16

Broadband wireless

802.17

Resilient pack ring

802.18

Radio Regulatory Technical dvisory Group (RRTAG)

802.19

Wireless Coexistence Technical Advisory Group (TAG)

802.20

GAN (Global Area Network)

802.21

IEEE 802.21 përbëhet nga definomi i mekanizma të standardizuar
për interaksione
mes të shtresave dhe tipeve të ndryshme të rrjetave.

802.22

Rrjetat regjionale pa tela

6.4 Standardet më të rëndësishme
Si shihet nga tabela 4.1 më së shumti përdoren standardet në lidhje me Ethernet (802.3),
token ring (802.5) rrjet LAN pa tela –wireless (802.11) dhe Bluetooth (802.15). Standardet
tjera gati sa janë hekë nga përdorimi, por disa nën standarde kanë gjetur zbatim dhe do ti
shqyrtojmë më pas.
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6.4.1. Standardi 802.3
Standardi 802.3 merret me standardizimin e rrjetave lokale të cilët përdorin metoda të
shumëfishta të qasjes në medium transmetues qe njihen si CSMA/CD (Carrier Sense
Multiple Access with Collision Detection), që njihet me emrin Ethernet dhe që ka të bëjë
me shpejtësinë e transmetimit (data rate) : 10 Mb/s 100Mb/s (fast ethernet) 1Gb/s dhe 10
Gb/s (etherneti gigabitësh) që shfrytëzohen për teknika swich. Standardi i definon tipin e
shfrytëzimit të kabllove, distancën më të madhe të kompjuterëve në rrjet dhe formatin e të
dhënave. Arsyeja pse mbetët IEEE 802.3 si standard i vetëm për rrjetat LAN janë
protokollet e vetme të nxjerrë për rrjeta, shpejtësia e madhe transmetuese, me çmim të ulët
dhe pëlqimi përfundimisht i shfrytëzuesve.
Ky protokoll mundëson :


Qasje në medium transmetues për dërgimin e të dhënave, nëse medium është i lirë
(askush tjetër nuk dërgon ),



Nëse dy stacione dërgojnë njëkohësisht, ndodh ndeshja (collision), atëherë mbas
një kohë të pritjes të dhënat dërgohen serish (kur askush tjetër nuk dërgon )[17].



Kur një stacion dëshiron të dërgoj të dhëna, kjo udhëhiqet ose zhvillohet përmes
këtij algoritmi:



Korniza është e gatshme për dërgim ,



Vërtetohet se a është mjedisi transmetues i lirë, nëse nuk është pritët deri sa të
lirohet ,



Në kohën e pritjes shtohet edhe më tutje koha sa zgjatë distanca mes dy frame
work-ve të Ethernetit (960 ns për 100 Mb/s ethernet), nëse mediumi është i lirë
atëherë korniza dërgohet,



Verifikohet a ka ndodhur kollizioni dhe nëse po korniza ridërgohet,



Nëse në një medium dërgohen dy sinjale njëkohësisht atëherë ka ndodhur
kollizion.[17].
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6.4.1.1 Rrjetat kompjuterike - Ethernet
Ethernet paraqesin bashkësi të teknologjive të rrjetave të aplikuara brenda rrjetave
lokale kompjuterik (LAN – Local Area Network). Në shtresën fizike Etherneti definohet si
shpërndarje e kabllove,tipin dhe nivelin e sinjalit për transmetim të dhënave. Në shtresën e
dytë Etherneti definohet si mënyrë e qasjes së mediumit transmetues për transmetimin e të
dhënave (MAC – Media Access Control) dhe definon një format të përbashkët të adresave
(figura 4.4). Etherneti është i standardizuar përmes standardit IEEE 802.3.[17].

Figura 4.4 Ethernet Type II Frame [17]

Nëpër rrjetin komunikues CSMA/CD ishte i mundur vetëm transmetimi i të dhënave në
formën gjysmë dupleks (angl. Half duplex), që do të thotë se vetëm njëra anë ka mundur
të transmetoj njëkohësisht. Deri sa te sistemi me topologji bus ndodh kolizioni, atëherë
roli i switch-it është të ndaj ato kolizione dhe të rregulloj komunikacionin. Në këtë mënyre,
në rrjetat kompjuterike janë dy domene të rëndësishme:


Domeni i kolizionit ( angl. Collision domain) dhe,



Domeni i shpërndarjes ose transmetimit ( angl. Broadcasting domain).
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Figura 4.5 Domeni i kolizionit dhe përhapjes (transmetimit) [44]
Domeni i Collizionit ndodh kur dy nyje transmetojnë paketa njëkohësisht në një segment
të rrjetës CSMA/CD.
Domani i përhapjes (transmetimit) definohet si segment logjik i rrjetës, ku nyejt
komunikojnë në mes veti përmes transmetimit. Në këtë rast Routeri e bën shpërndarjen e
mediumit transmetues.

6.4.1.2 Kollizioni (angl. Collision)
Ma së shumti deri të kolizioni vjen me përdorimin e HUB-ve. Dy Kompjuter nuk kanë
mundësi të dërgojnë paketa njëkohësisht sepse vjen deri të kollizioni dhe zakonisht ndodh
kur

përdoret hub-i. Përplasja (angl. colision) është rasti kur dy bit tentojnë të

transmetohen njëkohësisht duke rritur dhe kufizuar kanalin transmetues (Bandwidth), e
andej kah lëshojnë kartelat e rrjetit (në qoftë se një kartelë mbështet shpejtësinë 10 Mbps të
rrjetit, e tërë rrjeta do të kufizohet në atë shpejtësi. Në rrjet mund të lidhen më shumë
HUB-a për ta forcuar rrjetën në qoftë se kërkohet nga më shumë pajisje kompjuterike, se
sa që e përballon një HUB, por, pastaj rritën ndeshjet mes paketave ( kollizionët) dhe
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përformanca rrjetit shkon në rënie. Për të zgjidhur këtë, në vend të HUB-it do të përdorim
SWITCH. Në pjesën e prapme të tij janë një seri e porteve, zakonisht nga 8-32 që janë më
"Inteligjentë" se të hub-at. Ka të ndërtuar një mikroprocesor që analizon pakot e të
dhënave dhe saktësisht përcjellë informacionin nga një port në tjetrin. Me rastin e kyçjes
switchi e skanon rrjetin dhe saktësisht e din se cili kompjuter në cilin port është, përmes
MAC adresës së kartelës se rrjetit (NIC MAC). Kështu rrjeti është efikas dhe nuk ka asnjë
përplasje, e as kufizim të shpejtësisë si të hub-at. Kjo lejon dërgimin e informacioneve në
rrjet nga më shumë shfrytëzues njëkohësisht, pa e ngadalësuar dërgimin e tyre. Me
ndihmën e switch-ve është e mundur ndarja e LAN –ve në disa segmente, të cilat më pas
ndërlidhen në rrjetin kryesor. [19]
Pajisja kompjuterike e cila dëshiron të dërgoje të dhëna në rrjet, duhet të pres derisa logjika
kontrolluese të sinjalizojë, që mediumi transmetues është i lirë për transmetim. Atëherë,
transmetohen paketat dhe vëzhgohet për ndonjë ndeshje të tyre, në rast se dikush tjetër ka
transmetuar. Në rast se vjen deri të ndeshja, pajisja sinjalizon ndeshjen, për të siguruar që
gjithë pjesëmarrësit në rrjet të njoftohen për ndeshjen dhe kështu përmbahen nga emetimi
për një kohë, më pas, provojnë përsëri ta emetojnë. Nëse dy shfrytëzues presin barabartë në
kohë, atëherë, mund të vijë serish ndeshja e paketave në rrjet. Për këtë shfrytëzohet
algoritmi binary exponential back off, i cili rregullon me 0 dhe 1 kohën e sllotave kur
duhet serish të provojnë. Në rast të një ndeshje të dytë të rastësishme, zgjedhën 0,1,2,3
sllote kohore. Në rast se ka 3 ndeshje zgjedhën 0,1,2,3,4,5,6,7 sllote kohore.
Kështu të çdo ndeshje, koha e sllotëve rritët për dy herë, deri në 1023 në të cilën veç
ndërpritet. Pas 16 ndeshjeve (kollezionëve), pajisja i njofton pjesëmarrësit në rrjet për
ndërprerje të komunikacionit në rrjetë. Koha e një slloti është rruga që kalon sinjali nëpër
tëre kabllon dhe kthimi i tij. Kështu për shembull për distancën 2.5 km koha definohet në
51.2 mikrosekonda ,(figura 4.7 ).
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6.4.1.3 Procedura e detektimit të kolizioneve
Më poshtë kemi treguar procesin se si detektohen kolizionet brenda rrjetës transmetuese


Kur të dy pajisjet dërgojnë njëkohësisht paketa, vazhdohet me dërgimin derisa
mbërrihet në kohën minimale, në këtë mënyrë ndodhë ndeshja dhe dërgohet sinjali
për pengesa i cili u mundëson gjithë pjesëmarrësve detektimin e ndeshjes.



Më pas, rritët numri i kërkesave për ritransmetim.



Kontrollohet nëse është arritur numri maksimal i përpjekjeve për transmetim dhe
nëse kjo ka ndodhë, i ndërpritet tentimi për transmetim.



Në baze të numrit të kollizioneve dhe një numër rastësisht të llogaritur, pritët një
kohë deri në tentimin e ardhshëm për ritransmetim. [17]

Figura 4.6

Zona ku ndodhin kollizionet, domenet e kollizioneve, dhe domenet

broadcast[21]
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Rezultati logjik i metodës CSMA/CD është gjasa që shumë përdorues tentojnë t’i qasen
mediumit transmetues njëkohësisht. Kjo rezulton me ndeshje të paketave. Për këtë arsye
metoda e qasjes duhet të ketë mekanizëm që rregullon këto ndeshje, e ata janë:
 Detektimi i çdo ndeshje(collision) nga çdo pjesëmarrës në rrjetë,
 Ndërprerjen e transmetimit nëse ka ndodhë ndeshja
 Të ripërsëris transmetimin, nëse ai paraprak ka dështua dërgimin.
Koha e transmetimit të një sinjali varet nga gjatësia minimale e një paketi të dhënave.
ISO/IEC 8802-3 e ka definua kohën e transmetimit si gjatësin e rrugës që kalon paketi deri
te ndeshja në pozitën më të largët, dhe kjo është 51.2µs.
Minimumi i gjatësisë së pakëtit të dhënave është e barabartë me kohën e Slot-it. Kjo
siguron që stacioni transmetues mund të detektoi ndeshjen deri sa transmetimi është ende
i pranishëm, kështu që e din se transmetimi ka dështua. Kolizioni është si funksioni i kohës
dhe lokacionit. Nëse sinjali i ndeshjes nga anëtari 2 mbërrin anëtarin 1 përderisa anëtari 1
ende është duke dërguar. Në figurën 4.7 shihet kur anëtari 1 fillon transmetimin. Pikërisht
para transmetimit e takon anëtarin 2, anëtari 2 fillon transmetimin. Sinjali i anëtarit 1 e
takon sinjalin e anëtarit 2 i cili e detekton ndeshjen dhe transmeton një sinjal 32 bitësh
para ndërprerjes së sinjalit të vet. Sinjali lajmërues arrin te anëtari 1 me intervalin kohor
që është anëtari 1 është ende duke transmetuar. Nga kjo anëtari 1 e detekton ndeshjen
(collision).
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Figura 4.7 Detektimi i kolizioneve si funksion i kohës dhe lokacionit.[21]

Sinjali njoftues i ndeshjes nga anëtari 2 mbërrin anëtarin 1 përderisa anëtari 1 është ende
duke dërguar. Nëse paketi i të dhënave është më i shkurtë se koha e sllotit, është e mundur
që anëtari që transmeton paketin e tij të mos e diktoj dëmtimin nga ndeshja, në këtë rast
nuk do të ketë ripërsëritje të transmetimit të paketës së dëmtuar, (shih fig. 4.8).

Figura 4.8 Paketi i të dhënave është shumë i shkurtë[21]
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Anëtari 1 nuk ka mundësi me detektua se pakëti i të dhënave që është transmetuar është
dëmtuar nga një ndeshje
Në tabelën 4.2 janë treguar të gjitha nën standardet 802.3 të Ethernet-it

Tabela 4.2 Lloje të teknologjisë Ethernet[51]
Shenja

Viti

Përshkrimi

Etherneti

1973

2.94Mb/s me kabllo koaksiale, bus

1982

10Mb/s me kabllo koaksiale

eksperimental
Ethernet II

10 Mbit/s (1.25 MB/s) over thick coax. Frames have

(DIX v2.0)

a Type field. This frame format is used on all forms
of Ethernet by protocols in the Internet protocol
suite.
IEEE 802.3

1983

10 Base 5, 10Mb/s me kabllo të trashë koaksiale
10BASE5 10 Mbit/s (1.25 MB/s) over thick coax.
Same as Ethernet II (above) except Type field is
replaced by Length, and an 802.2 LLC header
follows the 802.3 header. Based on the CSMA/CD
Process.

802.3a

1985

10 Base2, 10Mb/s, me kabllo të hollë koaksiale
(Thinnet, cheapernet)

802.3b

1985

10BROAD36

802.3c

1985

10 Mbit/s (1.25 MB/s) repeater specs

802.3d

1987

Fiber-optic inter-repeater link

802.3e

1987

1BASE5 or StarLAN

802.3i

1990

10BASE-T 10 Mbit/s (1.25 MB/s) over twisted pair

802.3j

1993

10BASE-F 10 Mbit/s (1.25 MB/s) over Fiber-Optic
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802.3u

1995

100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast
Ethernet

at

100

Mbit/s

(12.5

MB/s)

w/autonegotiation
802.3x

1997

Full Duplex and flow control; also incorporates
DIX framing, so there's no longer a DIX/802.3 split

802.3y

1998

100BASE-T2 100 Mbit/s (12.5 MB/s) over low
quality twisted pair

802.3z

1998

1000BASE-X Gbit/s Ethernet over Fiber-Optic at 1
Gbit/s (125 MB/s)

802.3-1998

1998

A revision of base standard incorporating the above
amendments and errata

802.3ab

1999

1000BASE-T Gbit/s Ethernet over twisted pair at 1
Gbit/s (125 MB/s)

802.3ac

1998

Max frame size extended to 1522 bytes (to allow
"Q-tag") The Q-tag includes 802.1Q VLAN
information and 802.1p priority information.

802.3ad

2000

Link aggregation for parallel links, since moved to
IEEE 802.1AX

802.3-1002

2002

A revision of base standard incorporating the three
prior amendments and errata

802.3ae

2003

10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over fiber;
10GBASE-SR,

10GBASE-LR,

10GBASE-ER,

10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW
802.3af

2003

Power over Ethernet (12.95 W)

802.3ah

2004

Ethernet in the First Mile

802.3ak

2004

10GBASE-CX4 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet
over twin-axial cable

802.3-2005

2005

A revision of base standard incorporating the four
prior amendments and errata.
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802.3an

2006

10GBASE-T 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over
unshielded twisted pair (UTP)

802.3ap

2007

Backplane Ethernet (1 and 10 Gbit/s (125 and 1,250
MB/s) over printed circuit boards)

802.3aq

2006

10GBASE-LRM 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet
over multimode fiber

802.3ar

Cancelled

Congestion management (withdrawn)

802.3as

2006

Frame expansion

802.3at

Në zhvillim

Power over Ethernet enhancements (25.5 W)

802.3au

2006

Isolation requirements for Power Over Ethernet
(802.3-2005/Cor 1)

802.3av

2009

10 Gbit/s EPON

802.3aw

2007

Fixed an equation in the publication of 10GBASE-T
(released as 802.3-2005/Cor 2)

802.3-2008

2008

A revision of base standard incorporating the
802.3an/ap/aq/as amendments, two corrigenda and
errata. Link aggregation was moved to 802.1AX.

802.3az

2010

Energy Efficient Ethernet

802.3ba

2010

40 Gbit/s and 100 Gbit/s Ethernet. 40 Gbit/s over
1m backplane, 10m Cu cable assembly (4x25 Gbit
or 10x10 Gbit lanes) and 100 m of MMF and 100
Gbit/s up to 10 m of Cu cable assembly, 100 m of
MMF or 40 km of SMF respectively

802.3-2008/Cor

2009

Increase Pause Reaction Delay timings which are
insufficient for 10G/sec (workgroup name was

1

802.3bb)
802.3bc

2009

Move and update Ethernet related TLVs (type,
length, values), previously specified in Annex F of
IEEE 802.1AB (LLDP) to 802.3.
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802.3bd

2010

Priority-based Flow Control. A amendment by the
IEEE 802.1 Data Center Bridging Task Group
(802.1Qbb) to develop an amendment to IEEE Std
802.3 to add a MAC Control Frame to support IEEE
802.1Qbb Priority-based Flow Control.

802.3.1

2011

MIB definitions for Ethernet. It consolidates the
Ethernet related MIBs present in Annex 30A&B,
various IETF RFCs, and 802.1AB annex F into one
master document with a machine readable extract.
(workgroup name was P802.3be)

802.3bf

2011

Provide an accurate indication of the transmission
and reception initiation times of certain packets as
required to support IEEE P802.1AS.

802.3bg

2011

Provide a 40 Gbit/s PMD which is optically
compatible with existing carrier SMF 40 Gbit/s
client

interfaces

(OTU3/STM-256/OC-768/40G

POS).
802.3bh

~Mar 2012

A revision of base standard incorporating the
802.3at/av/az/ba/bc/bd/bf/bg

amendments,

a

corrigenda and errata. (Expected to be published as
802.3-2012)
802.3bj

~Mar 2014

Define a 4-lane 100 Gbit/s backplane PHY for
operation over links consistent with copper traces
on “improved FR-4” (as defined by IEEE P802.3ap
or better materials to be defined by the Task Force)
with lengths up to at least 1m and a 4-lane 100
Gbit/s PHY for operation over links consistent with
copper twin-axial cables with lengths up to at least
5m.
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6.4.2. Standardi 802.5
Rrjetet unaza kanë ekzistuar së përdoruri për shumë vite. Karakteristikë kryesore e tyre
është fakti se nuk shfrytëzojnë mediumin broadcast

veç lidhjen point-to-point e cila

mbyllet në formë unaze . Këto lidhje zakonisht janë tërësisht digjitale. Kur stacioni
emetues vendos paketën në unaze, ato do të përcillen nga të gjitha stacionet tjera dhe në
fund i kthehet stacionit dërgues i cili pastaj e hekë nga rrjeti atë paket dhe dërgon token
(shenjë). [20]
Tabela 4.3 Standardet 802.5[51]
802.5

TOEKN RING

Përshkrimi

1

IEEE c-1991

Standardi i unazës së dyfisht

2

Standard 802.5,

i nxjerrur Standard për rrjeta unazore

1998
3

Standardi 802.5r-1997 dhe Janë shtesa të standardit
802.5j-1997, i nxjerrur me 802.5 për fibra optike
1998

Stacioni i cili nuk emiton, ndodhet në modin e dëgjimit dhe çdo bit të pranuar e përcjell më
tutje së bashku me porosinë. Nëse porosia është për të dhe nëse në të ndodhet biti për
vërtetim të pranimit, ajo e pranon informatën dhe i dërgon rrjetit vërtetimin se e ka
pranuar. Në shtresën fizike 802.5 përshkruan atë se çiftoret përkrahin shpejtësinë 1-4 Mb/s.
Stacionet duhet të sigurohen që me ndërprerjen e punës së një kompjuteri, nuk ndërpritet
përcjellja e të dhënave në unazë. Është e mundur të shfrytëzohet i ashtuquajturi wire
center, në të cilin ndodhet logjika e përdoruesit për çdo pjesëmarrës, ndërsa, për ndonjë
shfrytëzues është e nevojshëm vetëm çiftore. Kjo e bën 802.5 standard

atraktiv për

kabllimin nëpër ndërtesa. Çdo token ring zgjedh një stacion të lidhur në rrjet, për rolin e
stacionit monitorues e cila ka për detyrë të përkujdeset për funksionimin, kyçjen dhe
ç’kyçjen e stacioneve.[20]
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Të metat e rrjetit token ring :


Konfigurimi i parametrave është mjaftë kompleks .



Elementët janë më të shtrenjta sesa etherneti ose arkitektura arc net.



Zgjerimi i sistemit do të kushton shumë në rast se shtohet një rrjet ylli dhe ekziston
pamundësia për zgjerim ose lidhje në rrjetat WAN.



Kabllimi i rrjetit është mjaft i komplikuar.



Ndërprerjet e kabllove (në rast pengese) vështire gjenden ku është.

6.4.3. Standardi 802.11
WLAN (Wireless Local Area Network) është rrjeti lokal i cili formohet në teknologjinë
pa tela. Rrjetat lokale wireless (wlan) janë rrjeta me teknologji të destinuar për distanca të
vogla nga dhjetëra deri në disa qindra metra. Një nga versionet më të gjëra të WLAN është
Wi-Fi me shenjën Wi-Fi të aleancës që është organizatë ndërkombëtare që bën certifikimin
e pajisjeve të tilla lidhëse, (tabela 4.4).
Standardi 802.11b dhe g kryesisht përdoren tek ne, derisa standardi 802.11a kryesisht
përdoret në Amerikë. Dallimi kryesor mes këtyre standardeve është frekuenca e punës në
të cilën punojnë këto pajisje. Standardi 802.11a, punon në frekuencën 5 Ghz derisa
802.11b dhe g punojnë në 2.4 Ghz. Fuqia emetuese e përgjithshme e këtyre antenave nuk
guxon të kaloje 1 W, kjo nënkupton se mbulon distanca të vogla, (figura 4.9).
Ka edhe shumë nën standarde tjera të 802.11, por më të rëndësishmet janë ato me a,b dhe g
ndërsa tjerat do të jepen në formë tabelare, (tabela 4.3 tab 4.4)
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Figura 4.9 WNC (Wireless Network Card)[51]

Tabela 4.4 “Familja”e Standardit 802.11[51]
Grupi

Si funksionon

punues
802.11d

Të publikuara ose pritet të
publikohen

Modifikimi më herët i specifikacionit të Qershor 2001
802.11 për shkak të kompatibilitetit me
rregullat e vendeve tjera

802.11e

Shtohet QoS (Quality of Service) për Fillimi 2004
802.11a,b dhe g për aplikimi dhe video

802.11f

Përmirësohet komunikimi ndërmjet pikave Korrik 2003
hyrëse (lidhëse) për shkak të autentikimit
të shfrytëzuesit

802.11h

Modifikimet e specifikimeve tjera të Në vazhdim është
802.11 për shkak të kompatibilitetit me
rregulloret evropiane në brezin deri 5GHz
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802.11i

Përmirësohet siguria e rrjetave pa tela

802.11j

Modifikimi i specifikimeve tjera

çereku i parë 2004
të Në vazhdim

802.11për shkak të kompatibilitetit me
rregulloret japoneze për brezin deri 5GHz
802.11k

Sigurohet fuqi më e mirë e sinjalit dhe Në vazhdim
përmirësohen atributet tjera radio

802.11l

Nuk Ekziston sepse shkronja I përngjan në Nuk prezantohet
numrin 1.

802.11m

Disa ndërrime të vogla dhe evitim të Në vazhdim
gabimeve të specifikacioneve paraprake.

802.11p

Zgjerohet 802.11a për lidhje të rrjetave Fundi 2008
automjete-automjete

dhe

transport

të

dhënave.
Transporti i të dhënave 27MB/s.
802.11n

Ka për qëllim të rris lëshueshmërinë e Në vazhdim
rrjetave pa tela deri 100MB/s, apo më
shumë që të sigurohet se pjesa më e madhe
e transportit të shfrytëzohet në mënyrë
optimale.

6.4.4. Standardi 802.15
Është standard për rrjeta pa tela të distancave shumë të vogla që thirren Bluetooth ose
wpan (wireless personal area network). Bloetooth-i është standard i rrjetave ad hok për
distance të shkurtra që shfrytëzon brezin frekuencor 2.4Ghz. Është i dizajnuar të përcjell të
dhëna me shpejtësi 1 Mb/s, ndërsa në mënyre efektive 700 Kb/s dhe shquhet për lidhje të
shpejtë mes kompjuterëve. Sistemet Bluetooth janë shpenzues të vogël të energjisë pasi
kanë fuqi të vogël transmetimi dhe nuk pengojnë njëra tjetrën gjatë transmetimeve në
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hapësira të ngushta. Bloetooth-i bën kërcime të frekuencave duke ndryshuar deri në 1600
herë për sekondë që e bën bluetooth-in rezistues ndaj pengimit [21]
Në vitin 2002 IEEE 802.15 wireless personal area network ka zgjedhur grupin punues
problemin e këtij standardi të bloetooth-it duke lejuar standardin 802.15.1-2002. Standardi
802.15.3a fokusohet kryesisht në shpejtësi, distancë të vogël, përcjellje të përmbajtjeve
multimediale dhe transferë të lehtë të dhënave, duke e rritur shpejtësinë deri në 100 Mb/s
në 10m dhe 480 Mb/s në 1m largësi. Pajisjet që shfrytëzojnë ketë teknologji, kanë brez të
gjerë frekuencor, dhe të rrezeve infra të kuqe. Pasi destinimi i këtij standardi është
funksionimi i pajisjeve në distance 10m, mjafton të punoj në fuqi të vogël për pajisje
telefon, kompjuteri, dhe pajisje tjera që kanë çipa Bluetooth, me qëllim kursimi të
energjisë se baterive.

6.5 Standarde më pak të shfrytëzuara
Ekzistojnë disa standarde tjera më pak të përdorshme janë 802.1 dhe 802.2 dhe shumë nën
standarde tjera të tyre të cilat i kemi paraqitur në tabelën 4.5.
Tabela 4.5 Standarde më pak të shfrytëzuara[51]
Standardi
802.1

Përshkrimi i standardit
Komiteti për IEEE 802.1 është përgjegjës për të gjitha çështjet e
përbashkëta për të gjitha llojet e rrjetave lokale siç janë adresimi,
menaxhimi i rrjetit, lidhja e rrjetave lokale me ndihmën e urave,
Arkitekturat LAN/MAN, ndër rrjetëzimi mes rrjetave nga aspekti i gjerë, e
tjerë deri te 802.2.

802.2

Komiteti 802.2 merret me problemet që kanë të bëjnë me nënshtresat LLC,
(Logic Link Control), protokollet e shtresave të dhënave.

802.4

Nën Komiteti IEEE ka zhvilluar standardet për tipe të ndryshme të rrjetave
të cilat nuk shfrytëzojnë qasjen

CSMA/CD. Në këso rrjeta është e
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domosdoshme të mos ketë kolizione të dhënave. Standardi IEEE 802.4h1997 është botim shtesë i standardit 802.4.
802.6

IEEE ka definua DQDB (Distributed Queue Dual Bus)si standard 802.6.
Rrjetat përbëhen nga dy magjistrale një drejtimesh në të cilat të gjithë
kompjuterët janë të lidhur.

802.7

Shtresa fizike dhe mënyrat e qasjes në rrjeta me brez të gjerë të cilët me
shfrytëzimin e modemit mundësojnë transmetim të sinjaleve video 802.3
dhe 802.4 njëkohësisht.

802.8

Shtresa fizike dhe mënyra e qasjes për rrjeta optike qyteti.

802.9

802.9 merret me standardizimin e rrjetave të quajtura Etherneti Sinkron
(Isochronous Ethernet – IsoEnet), i cili kombinon qasjen e rastit
(CSMA/CD) dedikuar transmetimit të dhënave dhe kanaleve ISDN
(Integrated Services Digital Network) dedikuar transmetimit audio dhe
video sinjaleve.

802.10

Standardi për siguri të lidhjeve ndërmjet rrjetave LAN. Orari i çelësave për
siguri të rrjetave LAN/MAN.

802.12

Merret me standardizimin e rrjetave lokale të cilat shfrytëzojnë metodat e
qasjes së shumëfishtë në bazë të prioriteteve të kërkesave.

802.13

Cat 6 , 10Gb E LAN – është standard për kategorinë 6 të Ethernetit 10Gb.

802.14

Shtresa fizike dhe mënyra e qasjes në rrjeta me brez të gjerë (Broadband
Local Area Network) të cilat shfrytëzojnë teknologjinë e kabllove
televizive.

802.16

Grupi punues 802.16 për Wireless Broadband

Access

Standard ka

zhvilluar Rrjetat pa tela MAN.
802.17

Resilient Packet Ring është teknologji e standardizuar nga ana e IEEE si
standard 802.17

802.20

GAN (Global Area Network)

802.21

Merren me potencialin e gjerë të marketingut, kompatibilitetin, identitetin e
shprehur, fizibiliteti teknik, vlefshmëria ekonomike.
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802.22

Grupa e fundit e formuar në vitin 2004 për projektimin e standardit
802.22,shfrytëzohet për rrjetat pa tela. Distanca teorike sipas këtij standardi
është rreth 40m.

Është me rëndësi të ceket se disa nga këto standarde kanë nën standarde të tyre, të cilat
janë mjaftë funksionale për punën e rrjetave kompjuterike. Në tabelat 4.6 dhe 4.7 do t’i
prezantojmë disa nga këto nën standarde.
Tabela 4.6. Nën standardet e standardit 802.1[51]
Standardi

Përshkrimi

802.1b

Menaxhimi i LAN/MAN

802.1D

Urat MAC

802.1e

System Load Protocol

802.1f

Definimi i procedurave të IEEE 802 për menaxhimin e informatave

802.1G

Remote MAC Bridging

802.1H

Ethernet Mac Bridging

802.1p

Traficc Class Expediting and Dyamic Multicast Filtering (i lidhur me
802.1D)

802.1Q

Virtual LANs

802.1r

GARP Proprietary Attribute Registration Protocol (GPRP) i tërhequr

802.1s

Multiple Spanning Trees ( i lidhur me 802.1Q)

802.1t

802.1D Maintenance (i lidhur me 802.1D)

802.1v

VLAN Classification by Protocol and Port (i lidhur me 802.1Q)

802.1w

Rapi Configuration of Spanning Tree ( i lidhur me 802.1D)

802.1X

Port Based Network Access Control

802.1AB

Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP)

802.1ad

Provider Bridging

802.1AE

Siguria MAC
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802.1af

Media Access Control (MAC) Key Security

802.1ag

Connectivity Fault Menagment

802.1ah

Provider Backbone Bridge (PBB)

802.1aj

Two Port MAC Relay (TPMR)

802.1ak

Multiple Registration Protocol (MRP)

802.1ap

MIBs

802.1aq

Shortest Path Bridging (SPB)

802.1AR

Secure Device Identity (DevID)

802.1AS

Timming and Synchronizatin

802.1Qat

Stream Reservation Protocol (SRP)

802.1Qau

Congestion Menagement

802.1Qav

Forwarding and Queuing Enhancements for Time-Sensitive Sterams

802.1Qaw

Menagement of Data-Drivenand Data-Depend Connectivity Faults

802.1Qay

Provider Backbone Bridge Traffic Engineering (PBB-TE)

Tabela 4.7 Nën standardet e standardit 802.6[51]
Standardi

Përshkrimi

802.6

DQDB (Distributed Queue Dual Bus) WAN (Wide Area Network)

802.6c

Standardi IEEE 802.6c-1993 dhe

802.6h

Standardi IEEE 802.6h-1993

802.6k

Standardi IEEE 802.6k-1992

802.6j

Standardi IEEE 802.6j-1992
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7.0 Pajisjet aktive dhe pasive të rrjetave
Vet rrjetet transmetuese nuk mjaftojnë për të arritur lidhjen e rrjetit pa lidhjen e pajisjeve
aktive, që gjenerojnë paketa të informatave apo të dhënave. Por, roli i këtyre pajisjeve
nuk është i kufizuar vetëm në LAN, por, shfrytëzohen në lidhjet urbanë, ndër qytetror,
rrjetë kombëtare dhe trans nacionale, përmes rrjetit të internetit, duke krijuar rrjet shumë të
gjerë me kompjuter tjerë në botë. Në kohën e tashme, nevoja për të shkëmbyer informata
nuk është e kufizuar në hapësirë, rrjetë lokale dhe internet.
Ndarja e pajisjeve në pajisje të rrjetit aktiv dhe pasiv bazohet në dy kritere :


Në baze të përdorimit të energjisë elektrike për vet funksionimin e atyre pajisjeve,
ato nuk punojnë direkt me energji elektrike por bëjnë që pajisjet aktive të punojnë,
janë pajisje pasive.[22]



Pajisjet që e kanë mundësinë e marrjes së vendimeve logjike për drejtimin e
komunikacionit transmetues

në rrjet, dhe transmetim të dhënave, janë pajisje

aktive. [22]
Një definicion që i përkufizon pajisjet aktive thotë se janë të gjitha pajisjet elektrike që
pranojnë dhe dërgojnë të dhëna në rrjet (kanë memorie dhe procesor), derisa, pajisjet
pasive përbejnë sisteme përçuesish (bakër ose optika) për lidhje të pajisjeve aktive.

7.1. Pajisjet aktive të rrjetave
Përveç kabllove gjatë ndërtimit të rrjetave, pajisjet më të rëndësishme janë kartelat e
rrjetës (fotografia 5.1 lan kartel ), të cilat mundësojnë lidhjen e kompjuterit me rrjet.
Kartelat e rrjetës gjenden kudo në treg dhe janë mjaft të lira. Për të funksionuar duhet të
kenë drajverat e tij që të njihet nga sistemi operativ. Kartela vendoset në sllotin e pllakës
amë (mother board) të kompjuterit. Ajo funksionon sipas modelit referent OSI. Secila
kartel e rrjetës ka MAC adresën e vet me numër të saj personal (Media Access Control).
Kjo adrese shfrytëzohet për kontrollin e komunikacionit të hostit në rrjet. Çdo pajisje që
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është e kyçur në rrjet, duhet të ketë një MAC adresë të kartelës se rrjetit, kështu edhe
laptopët kanë kartelën PCMCIA për kyçje në rrjet. Ekzistojnë edhe kartela për shpejtësi
shumë të mëdha giga bitëshe, por, për funksionimin e tyre nuk mund të shfrytëzohen
kabllot e kategorisë 5, sepse nuk mjafton për të realizuar shpejtësinë e kërkuar, kështu që,
porositen kategoria e 6 e kabllove.
Lidhja mes dy pajisjeve mundësohet kur medium transmetues lidhet përmes kartelave
NIC me kompjuter. Këtë e quajmë lidhje fizike. Protokolli TCP/IP mundëson lidhjen me
internet të pajisjeve. Një nga prodhuesit me serioz të këtyre pajisjeve është CISCO [23]

Figura 5.1 Dy lloje të kartelave të rrjetës NIC ( Network Interface Card) [38][39].

7.1.1. Hub -i
Topologjia BUS edhe pse është më e lira, nuk i ka kënaqur administratoret e rrjetës, sepse,
për çfarëdo ndërprerje të kabllos ko aksiale, ka për pasoj ndërprerjen e funksionimit të
rrjetës. Kështu, pajisje më të sofistikuara me portet e veta RJ-45, mundësojnë kyçjen e një
pajisje shfrytëzuesish. Topologjia fizike e rrjetës është ylli dhe më tutje është teknologjia
Ethernet.
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HUB ( figura 5.2) amplifikon sinjalin, e përtërin atë dhe e bën përshtatjen ndërmjet porteve
dhe kartelës NIC përmes një inteligjence të vogël e de aktivizon portin në të cilin kartela
është jo në rregull. Shpesh herë, lidhen më shumë HUB –a në rrjet, por një nga portet e
HUB-it deklarohet si up-link (si lidhje mbikëqyrëse ) që lidh portet me HUB-in qendror
[23]. Kjo strukturë njihet si strukturë e rrjetës ylli. HUB-i nuk e ndan domenën e kollizionit
dhe nuk përpunon korniza (frame), kështu që i takon grupit të pajisjeve të shtresës së parë
të modelit referent OSI. HUB-i ka porte RJ-45 nga 4-24 portë të ndryshme, me elektronikë
të ndërtuar në të dhe me këtë ndikon edhe në çmimin e tij. Komunikimi ndërmjet
shfrytëzuesve është gjysmë dupleks, që qartë nënkupton që njeri transmeton dhe tjetri
pranon dhe e kundërta për shkak të CSMA/CD-se (që nuk lejon duplex) [23].

Figura 5.2 Hubi 8 portash [40]

7.1.2. Switch-i
Është pajisje e ngjashme me HUB-in e cila ka 4-48 porte RJ-45 (figura 5.3). Shërben për
kyçjen e shumë kompjuterëve në rrjet në formën e lidhjes ylli, ku secili kompjuter i mban
mend MAC adresën dhe numrin e portit të kyçur të asaj MAC adrese. Këto të dhëna i ruan
si bashkësi të dhënash në një CAM tabelë. Herë pas herë, ky i freskon këto të dhëna.
Zakonisht këto pajisje duhet të lidhen në UPS. Me ndihmën e programeve mbështetëse të
ndërtuara dhe elektronikën e integruar, mund të bëjë lidhje të veçantë midis dy përdoruesve
ashtu që asnjeri tjetrin të mos e pengojë, kjo nënkupton se nuk krijohen kollezione. Çdo
port veçanërisht paraqet domen të kollezionit dhe për shkak të kësaj mundësie mund të
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arrihet një trafik full duplex transmetimi. Normalisht, duhet kompjuteri të ketë një kartelë
rrjete “inteligjente” NIC, të cilën switchi e shfrytëzon MAC adresën e tij dhe për këtë i
takon shtresës së dytë të modelit referent OSI. Zhvillimi i teknologjisë ka bërë zhvillimin e
switch-ve dhe uljen e çmimit të tyre. Këta shfrytëzojnë IP adresën gjatë komunikimit me
paketa dhe me këtë switch-at bien në shtresën e tretë të modelit referent OSI. Këta tani janë
më të sofistikuar por edhe më të shtrenjtë mirëpo të tillët sigurojnë një komunikacion
shumë më të shpejtë. Disa lloje të tyre sigurojnë edhe komunikim wireless. Kjo
inteligjence e switch-it mundëson që për dallim nga HUB –i, paketi adresohet drejt për
drejt marrësit përmes MAC adresës derisa HUB-i paketën e shpërndan në rrjet të gjithë
marrësve, por e pranon vetëm ai të cilit i është destinuar.

Fotografia 5.3

Lloje të Switch-ve [40]
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Figura 5.4 Skema e lidhjes së switch-it në rrjetë

7.1.3. Bridge
Bridge-i (figura 5.5) nuk ka mundur të zvogëlojë numrin e kollezioneve në rrjet, dhe mu
për këtë shkak, është zhvilluar si pajisje e cila bën ndarjen e rrjetës në dy segmente fizike,
ku me dëgjimin e qarkullimit i mëson dhe mban mend MAC adresat e pajisjeve për çdo
segment në tabelë të veçantë përkatëse. Pasi rrjetet ndahen në dy segmente, formohen dy
herë më pak kollezione sepse kryhen filtrime dhe operacionet e shpërndarjes bien nëpër
këto dy segmente. Sipas këtyre të dhënave switch-i i takon shtresës së dytë të modelit
referent OSI.
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Figura 5.5 Lloje të Bridge [54]

Nëse kemi nevojë për të lidhur dy rrjetë të teknologjive të ndryshme si rrjetin Ethernët me
tokenring ose Ethernët me wireless, duhet kryer lidhjet duke iu përmbajtur protokolleve.
Në këtë rast kjo bëhet në disa shtresa të larta të modelit referent OSI dhe normalisht është
më shtrenjtë. Në rast të ndërprerjes së energjisë të gjitha të dhënat humbin nga RAM-i të
cilat duhen sërish të ripërtërihen.

a)
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b)
Figura 5.6 Lidhja e Bridg-it në rrjeta, a) me radiovale, b) me kabllo

7.1.4. Routeri
Pajisja më e rëndësishme e rrjetave është router-i. Kjo pajisje ka njohuri për çdo pjesë të
rrjetit dhe kur përdoret për një rrjet lokal, detyrë parësore e tij është të ndajë domenin e
transmetimit. Me rastin e konfigurimit mund të i caktohet që të mos lëshojë lloje të
caktuara të trafikut sipas IP adresës apo MAC adresës. Kjo do të thotë se, vepron në
shtresën e tretë të modelit referent OSI. Për t’i drejtuar

paketat në rrjet, shfrytëzon

përkrahjen programuese të komutimit, protokollet algoritmike (routing protocols) siç janë
RIP, OSPF, e tjerë. Në rastet kur shfrytëzohen “maskat” në rrjet ku disa kompjuter kyçen
prapa një switch-i ose hub-i, routeri mban mend IP adresën e atij grupi.

Fotografia 5.7 Router i Cisco-s[40]
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Fotografia 5.8 Router i Cisco-s model 1720 modular[30]

Figura 5.9 Seria 2600 e Routerit të Ciscos
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Figura 5.10 Skema e lidhjes së routerit në rrjetë
Por për qështje të sigurise kërkohet centralizimi i lidhjeve me qëllim të kontrollit dhe
firewallit me të suksesshem, si në figuren 5.10.
Kur router-i drejton frame-t (paketat ose kornizat) në bazë të IP adresës dhe maskës së
regjistruar të rrjetit (nga ana e administratorit), vendos se në cilin port duhet ta përcjell.
Kështu, routeri-i nuk lëshon rrjedhjen e IP-ve privatë që kryesisht do të thotë mundëson
shërbime NAT dhe DHCP.[30]

7.1.5. Brouteri
Brouter = bridge + router, është pajisje që përmban funksione të bridge-it dhe routeri-it dhe
punon në shtresën e të dhënave (shtresa e dytë) dhe shtresën e rrjetës (shtresa e tretë). Me
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parë është përdorur pajisja që kryente funksione bridg-it dhe routerit. Do të thotë se në të
njëjtën kohë kryente funksionet e rutimit (drejtimit) për IP ose IPX dhe funksionet e
urëzimit mes rrjetave për protokollet që nuk e mbështesin routimin. Në kohën e fundit kjo
është zëvendësuar me komutator të LAN-it të shtresës se dytë. Kështu shpejtësia e
komutatorit LAN është shumë më e madhe se sa e routerit.

Figura 5.11 Brouter-i

Në figurën 5.12a shohim mënyrën e lidhjes së brouterit në rrjetë.
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a)

b)
Figura 5.12 a) Brouteri b) Repeater të lidhur në rrjeta kompjuterike
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7.1.6. Repeater
Në topologjinë FUS, shpesh herë ndodhë, që për shkak të distancës së madhe, dy
shfrytëzues nuk mund të komunikojnë mes veti, si rezultat i dobësimit të sinjalit në
medium transmetues. Për këtë vendoset pajisja në mes tyre, e cila kryen komunikimin
dyanësor, e përforcon dhe e rregullon sinjalin digjital në rast dëmtimi. Me këtë përforcim,
mund të vij deri të zgjerimi i zonës ku e mbulon rrjeti, por duhet përmbajtur protokolleve
deri në sa lejohet ky zgjerim. Me standard të Ethernetit përshkruhet se sa guxon të jetë
koha e nevojshme për të ndryshuar Fram-et ndërmjet këtyre shfrytëzuesve fundor (roundtrip delay time). Nëse llogaritët koha e vonesës se shkaktuar nga repeater-i (shqip
repetitori), vonesë në metër gjatësi të ‘udhëtimit’ të sinjalit nëpër kanal fitohet se sa është
distanca me e madhe e mundshme mes dy pikave fundore. Repeater-i e ndan rrjetin në dy
segmente fizike por ende mbetët domen i përplasjeve (angl. collision). Pasi nuk i përpunon
kornizat, themi se i takon shtresës së parë të modelit referent OSI.(Figura 5.12).

7.1.7. Access Point (pika e qasjes)
Rrjetat Wireless tani janë bërë realitet, kështu edhe këto i takojnë këtij grupi të pajisjeve ku
hub-i vepron si një nyje qendrore që përmes një adapteri kyçet me switch-in. Komunikimi
arrihet përmes principit CSMA/CA. Ky është një rast kur sinjali analog modulohet në një
sinjal digjital, për të arritur një transmetim frekuencor me radio frekuenca prej 2.4 GHz
dhe 5GHz. Pasi përhapja e valëve elektromagnetike behet në të gjitha anët, atëherë çështja
e sigurisë është problematike dhe meriton vëmendje të posaçme. Me këso pajisje
komunikuese, me antena të drejtuara kah njëra-tjetra, mund të krijojmë ura lidhëse mes dy
pozitave gjeografike ku rrjeti kabllor është i vështire për tu realizuar, për shembull lidhja
mes dy ishujve. Me ketë mënyre kemi arritur të lidhim njësitë tona ushtarake nga tereni
me bazat ekzistuese të përhershme[24].
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7.1.8. Gateway
Gateway nuk është asgjë tjetër përveç një router të cilit i shtohen disa module. Routeri
është një pajisje që bën rigjenerimin e sinjalit, koncentrimin e më shumë

kyçjeve,

konvertimin dhe drejtimin e rrjedhjes së të dhënave. Kur kyçet si pajisje dalëse, atëherë,
rrjeti lokal transformohet në një rrjet të shpejtë Ethernet. Në anën e Ethernet-it shfrytëzohet
MAC adresa, ndërsa në anën dalëse shfrytëzohet IP adresa. Në të vërtet MAC adresa e
portit të ethernet-it nënkupton adresa e kompjuterit e cila by default quhet gateway.
Router-at modern dhe switch-at me protokollet përkatëse, mundësojnë që një adresë rrjetë
të vetme të ndahet në nënadresa, të cilat serish kah ana tjetër shihen si një adresë. Rrjeti
ndahet në rrjetë virtuale LAN (VLAN – 802.1Q protokolli ashtu që disa lloje të caktuara
të trafikut mund të ndalohen për disa VLAN si dhe komunikim mes tyre , kjo ka bërë të
mundur shtimin e sigurisë se rrjetave lokale. Figura 5.13 [24].

Figura 5.13 Gateway në rrjeta kompjuterike
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7.2 Rrjetat pasive
Pajisjet pasive përbëhen nga kabllot, kolektor, panele të instalimeve elektrike (patch
panela, switch panela, punch-down panela), kabina komunikimi, sisteme të energjisë
elektrike (përçues, ndërprerës, sisteme ftohje etj.). Hub mund të konsiderohet si pajisje
pasive pasi që nuk ka ndikim në çështje të drejtimit të trafikut. Ai vetëm përforcon sinjalin
e pranuar dhe e dërgon me tutje në të gjitha portet e tij. Kabllot shërbejnë për përcjellje të
sinjaleve mes kompjuterëve dhe pajisjeve komunikuese. Për sinjale të ndryshme përdoren
kabllo të ndryshme: përçues bakri për transmetim të energjisë elektrike, kabllo optik për
transmetim të sinjaleve të dritës.[17].

7.2.1. Pajisje tjera pasive të rrjetit
Konektorët (figura 5.1a) që shërbejnë për lidhjen e kabllove të rrjetës quhen RJ-45. Këta
konektorë lidhen vetëm me mjete të posaçme shtypëse (darë), (angl. crimper tools)
(figura 5.1c). Konektori ka 8 kontakte bakri në një shtëpizë plastike dhe vendoset në skaje
të kabllove, ku me pas nuk mund të hijeçet përveç kur është fjala për konektor të tjerë të
destinuar për përdorim të shumëfishtë.

a)

b)
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c)
Figura 5.14 a) Konektori RJ-45, b) Kablli patch me konektor RJ-45, c) Darë (angl.
Crimper tools)[53]
Për pajisje telefonike përdoren konektor RJ-11 të cilët janë të ngjashëm nga pamja por më
të vegjël dhe kanë vetëm 4 kontakte. Ato lidhen me kabllo 4 x 0.75 mm2 fleksibile me anë
të mjeteve darë speciale shtypëse. Këta konektorë lidhen në rrjetin telefonik në prizë në
njërën anë të kabullit dhe në modemin e kompjuterit në anën tjetër.
Kur është fjala për konektor RJ-45, është shumë e rëndësishme renditja e fijeve të
përçuesve për dy standarde:


Lidhja direkte (angl. straight connection) dhe



Lidhja e kryqëzuar (angl. crossower connection).

Lidhja direkte përdoret për lidhjen e kompjuterëve në hub apo switch, e tjerë. Në dy anët e
këtij kabulli gjinden konektorët me renditje të njëjtë të përçuesve, lidhja e kryqëzuar
shfrytëzohet për lidhje të dy kompjuterëve drejtpërdrejt (point to point) përmes kartelave të
rrjetës NIC. Këtu vendosen renditja e kabllove si në fig 5.10.
Kabllot patch shfrytëzohen me rastin e lidhjes së kompjuterëve në rrjet me ndihmen e
switchit ose hub-it.
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a)

b)
Figura 5.15 a) kablloja straight; b) kablloja crossover
Crossover cable:Pin 1 -> Pin 3, Pin 2 -> Pin 6 – Për lidhje të 2 PCs ose Switch-ve/Hubve
Crossover cable, këto kabllo shfrytëzohen për lidhje të kompjuterëve drejt për drejt (peerto-peer), kompjuter-kompjuter.
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Figura 5.16 Lidhjet sipas ngjyrave të RJ-45 për kategorisë A ose B
Vendosja e konektorëve është shumë e ndjeshme dhe duhet të jetë e fiksuar mirë. Lidhur
me këtë duhet pasur parasysh që gjatë heqjes se izolimit të jashtëm, të kihet kujdes që të
mos hjeket izolimi i përçuesve të brendshëm. Shpluarja e përçuesve nuk bën të jetë më e
tepërt se sa që është e nevojshme. Para se të shtypet konektori duhet të kontrollohet me
kujdes shumë renditja e përçuesve dhe pas konstatimit se renditja është në rregull behet
shtypja. Me pas behet verifikimi i kabullit përmes testerit përkatës (figura 6.10) i cili
lëshon sinjale nga dhënësi dhe marrësi i pranon ato me renditje të caktuar. Nëse renditja e
sinjaleve nuk është me rend d.m.th është bërë gabim në punim, që rezulton me dështim të
kabullit dhe të cilin duhet përsëritur nga fillimi.

7.2.1.1 Mediumi transmetues
Shërben për transmetim të sinjalit nga

kompjuteri dhënës deri të pajisjet

marrëse

komunikuese. Sipas llojit të sinjalit përdoren kabllo të ndryshme. Për ato elektrike
përdoren përçuesit e bakrit, ndërsa për sinjale optike përdoren fibrat optik. Për kyçjen e dy
kompjuterëve direkt përdoret kabulli crossower, ndërsa, për kyçjen e disa kompjuterëve në
hub apo switch

përdoren patch kabllot. Të gjitha komponentët e rrjetës si serverët,

kompjuterët, printerët, ploterët, aparatet e ndryshme komunikimi, audio dhe video pajisjet
duhet të jenë të kyçura në rrjet fizikisht përmes kabllove. Kjo bëhet përveç te lidhjet
wireless të pajisjeve. Varësisht nga dëshira për kualitet në transmetim dhe shpejtësi,
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dëshirë për zgjerim të rrjetit, e tjerë, zgjedhim pajisjet dhe përçuesit. Kjo nënkupton se nuk
është vetëm një zgjidhje por modeli i lidhjeve bëhet sipas nevojave dhe dëshirave për
rrjet.

7.2.1.2 Kabllot çiftore UTP dhe STP
Kabllot me çifte të përdredhura (twisted pair cable)(figura 5.17), përbëhen nga tela të
bakrit të trashësisë 8x0.5mm2 , të izoluar, dhe të përdredhur rreth njëri tjetrit. Kjo
përdredhje është bërë me qëllim të eliminimit të ndikimeve të fushave elektromagnetike.
Ka dy lloje të kabllove: Kabulli i pambrojtur (pa mbështjellje me folje alumini) (twisted
pair cable) dhe kabulli i mbrojtur ( me mbështjellje alumini) (shielded twested pair cable)
STP.

Figura 5.17 Kabllo UTP me dhe pa mbështjellje të çiftoreve
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Figura 5.18 Kartela e rrjetës NIC ( Network Interface Card)[39]
Intel PWLA8391GTL Desktop Adapter PRO/1000 GT Low Profile 10/ 100/ 1000Mbps PCI 1 x RJ45 –
OEM[41]
Grupet e çiftoreve gjenden në mbështjellin dhe se bashku përbejnë kabllon. Rregullat e
strukturimit kabllovik,

të cilat tani ekskluzivisht përdoren për ndërtimin e rrjetave

kompjuterike, përcaktojnë atë se duhet shfrytëzuar kabllot 4 çiftoresh të përdredhura (
ose 8 tela). Me përdredhje

eliminohet zhurma elektrike nga çiftët tjera

fqinje, ose

burimeve tjera si motorëve, transformatorë, instalime elektroenergjetike. Me përdredhje të
çiftëve dhe me

largim nga përçuesit

eliminojmë ndikimet e fushave elektrike, por

problem mbetët eliminimi i ndikimit të fushave elektromagnetike, dhe për ketë, disa
kompani të njohura në botë kanë zhvilluar kabllo të mbrojtura me përques të thurur në
mbështjellës, që ofrojnë një nivel shumë të lartë mbrojtje,[11] .
Kabllot UTP po ashtu ndahen edhe në nëngrupe tjera si në tabelën 5.2.
Gjatë projektimit të rrjetave LAN kryesisht përdoren kategoria 5 e kabllove UTP ase STP ,
4 çiftoresh.
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Tabela 5.1 Destinimi sipas kategorive i kabllove UTP
Kategoria

Shpejtësia

Përshkrimi

e UTP

maksimale

1

--

Përdoret për POTS

2

4 Mbps

Origjinal i dizajnuar për Token Ring.

3

10 Mbps

Mund të përdoret për telefoni

4

16 Mbps

I destinuar për Token Ring të shpejtë.

5

1 Gbps

Kabllim shumë i popullarizuar për desktop.

5e

1 Gbps

Emisione më të ulëta, më i mirë

për Ethernet

Gigabitësh.
6

1 Gbps+

Menduar si një zëvendësim për Cat5e, ka aftësi për
të mbështetur me shpejtësi multigigabit

(kur

standardet të jenë krijuar).

Tabela 5.2 Lloje të kabllove UTP
Tipi i kabllos Numri dhe tipi i Brezi

lëshues Aplikimi në LAN

UTP

çiftoreve

frekuencor

Kategoria 1

2 dhe 4 çifte

Telefoni,

nuk

AWG 22 ose 24

shfrytëzohen

për

transmetim të dhënave
Kategoria 2

2 ose 4 çifte

1

Appletalk, IBM 3270

16

10BASE-T,

AWG 22 ose 24
Kategoria 3

2 ose 4 çifte
AWG 24

100BASE-

T,100VG-AnyLAN,
TokenRing 4 Mbit/s
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Kategoria 4

2 ose 4 çifte

20

AWG 24

10BASE-T,

100BASE-

T,Token Ring 4 i 16
Mbit/s

Kategoria 5

2 ose 4 çifte

100

AWG 22 ose 24

10Base-T,
100VG-Any

100Base-T,
LAN,

Token Ring 4 dhe 16
Mbit/s.
Kategoria

5e, 6 4 çifte

>200

Etherneti gigabitësh

dhe 7

7.2.1.3 Kablloja koaksiale
Kablloja ko aksiale është kabllo e cila sot përdoret edhe për sinjale televizive. Përbëhet
nga përçuesi i brendshëm, izolimi, mbështjellësi me folie alumini, mbështjellësi prej bakri
dhe izolimi i jashtëm. Izolimi i jashtëm prej bakri dhe alumini shërben si mbrojtës nga
fushat e jashtme elektrike dhe kryen rolin e përtokëzimit. Është e rëndësishme të bëhet
zgjedhja e kabllove me karakteristika të mira të impedances. Një kabull i tillë gjendet sot
në treg si RG 59 me impedance 75 omë. [25][26] Fotografia 5.12 Kabulli koaksial. Lidhja
e këtyre kabllove bëhet me konektor për RG 59, BNC, RCA , SMA dhe UHF Coaxial
Conector[27].

Figura 5.19 Kabllo koaksiale [47]
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Kabllot koaksiale: Përdoret për 10Base2 and 10Base5
10Base5 = kabllo e trashë për rrjeta të brezit të gjërë, përdoret për konektor të njësive të
interfejsave të shtuar (Thicknet,

vampire taps and Attachment Unit Interfaces (AUI)

connectors), gjatësie maksimale 500m. 10Base2 = kabllo e hollë për rrjetë të ngushtë me
konetor BNS me T konektor marrës/dhënës për lidhje të çdo makine tjetër (Thinnet, BNS
connectors with T-connector/transceiver to connect to each machine),Gjatësi maksimale
185 m[50].

7.2.1.4 Kablloja fibër optike
Kabllot optike (fiber optic cable) paraqesin hapin më të madh në zhvillimin e rrjetave
LAN. Janë shumë imunë ndaj interferencave të valëve elektromagnetike, ofrojnë mundësi
të transmetimit të dhënave deri në disa kilometra pa humbje domethënëse në transmetim.
Kabllot optike përbehen nga fije të holle (fibra) të përbëra nga qelqi i pastër që përbën
thelbin e saj, dhe mbështjellin që ka indeks thyes më të ulët se sa thelbi, si dhe ka material
izolues. Dërguesi i sinjaleve të kabllot optike është laseri emetues ose dioda LED, që
lëshon rreze

të fuqishme në kanalin transmetues. Ato rreze reflektohen nëpër muret

(mbështjellësin) dhe kështu drejtohen nëpër kanal. Në distanca të mëdha prej 1000m, duhet
të vendosen pajisjet përforcuese të sinjaleve të dritës (repeaters), të cilët sinjalin që e
marrin të njëjtin e transmetojnë por të përforcuar. Kështu arrihet deri të pika e pranimit.
Është karakteristike se fibrat optike ofrojnë brez të gjerë transmetues, kjo d.m.th në të
njëjtën kohë në kanalin e njëjtë mund transmetohen shumë sinjale optike të frekuencave të
ndryshme. Në vendin e pranimit këto sinjale konvertohen në sinjale analoge apo digjitale
elektrike përmes fotodiodave.[25]. Paraqitja e përbërjes së kabllove me fibra optike është
bërë në figurat 5.20, 5.21 dhe 5.23a,b,c. [28][29][51].
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Figura 5.20 Kabllo me fibra optike[51]

Dy kategori të kabllove optike
Multimode (MM): përdorin LEDs, Distanca të shkurtëra, më të lira
Singlemode (SM): Përdorin laser,Diametër i vogël i fibrit optik, nevojitet precizitet më i
madhë kur punohen, më të shtranjta, distanca më të mëdha. [51]
Figura 5.22 tregon se si bëhet reflektimi i rrezeve të dritës nëpër muret e fibrave të kabllos
optike.
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Figura 5.21 Lloje të kabllove me fibra optike[51]

Figura 5.22 Reflektimet e rrezeve brenda fibrave optike[51]
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Kabllot optike janë shumë të ndjeshme në lakueshmëri dhe thyerje gjë që duhet pasur
shumë kujdes gjatë përdorimit!

a)

b)

c)
Figura 5.23 Prezentimi përbërjes së fibrave optike a),b),c)[51]

Tabela 5.1 tregon karakteristikat e kabllove optike dhe përformansat që ofrojnë ato, e të
cilat na duhen para se të projektojmë rrjetat LAN, gjithashtu,
Në tabelën 5.3 do të shohim standardet e llojeve te ndryshme të kabllove për kah destinimi
i tyre,[51].
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Tabela 5.3 Standardet e Kabllovimit të Ethernetit[51]
Standard

Cabling

Maximum Length

10Base5

Thick coaxial

500m

10Base2

Thin coaxial

185m

10Base-T

UTP CAT 3,5,5e,6

100m

100Base-

Two strands, multimode

400m

UTP CAT3,5,5e,6, 2-pair

100m

UTP CAT3,5,5e,6, 4-pair

100m

FX
100BaseT
100BaseT4
100Base-

UTP CAT3,5,5e,6, or STP, 100m

TX

2-pair

1000Base- Long-wavelength, MM or 10
LX

SM

km

(SM)

3 km (MM)

1000Base- Short-wavelength, MM

220m with 62.5 micron fiber; 550m with

SX

50-micron fiber

1000Base- Extended wavelength, SM

100km

ZX
1000Base- STP, 2-pair

25m

CS
1000Base- UTP CAT5,5e,6

100m

T

Ndërsa në tabelën 5.4 do të shohim disa krahasime mes llojeve të ndryshme të kabllove për
nga gjatësia, shpejtësia maksimale, kostoja, anët pozitive dhe konsekuencat. [51]
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Tabela 5.4 Krahasimi i parametrave të kabllove[51]

UTP

Max

Max

Length

Speed

100m

1

Cost

Pros

Low

Easy

Gbps

STP

100m

100

Coaxial 500m

100

(Thicknet)

to

install, Susceptible to

commonly

interference, limited

available

distance

Medium Low

Mbps

Cons

emissions, Difficult to work with,

less interference
Medium Least

Mbps

limited distance.

susceptible Single cable problem

to interference of fails entire network
all copper media.

185m
(Thinnet)
Fiber

10km+

100

(SM)

Gbps

distances, highest hard core exercise

(SM)

speeds,

2
(MM)

km+
10

High

More secure, long Very thin and delicate

no physical connection,

electromagnetic

without a strong

interference

technical experience and

Gbps

special equipment. Each

(MM)

fiber is provided for data
transmission in one
direction. Zaprenos in
both directions would
need two fiber optic
cables Setting up the
formation of a LAN,
difficult to terminate,
expensive
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7.2.1.5 Panelat Patch
Shërbejnë për koncentrimin e kabllove që vijnë nga prizat prej hapësirës ku shtrihet rrjeti
lokal. Nga panelat patch lidhen hub-i dhe kompjuterët e rrjetës. [30].

Figura 5.24 Paneli patch, [31]

7.1.2.6 Kabina Komunikuese
Shërbejnë për vendosjen e mjeteve dhe pajisjeve aktive dhe pasive komunikuese si kabllo,
patch panel, switch, hub, routera etj(figura 5.25).[30]. Përbëhet nga material metalik i fortë
i përshtatshëm për vendosjen e kabllove dhe pajisjeve komunikuese. Zakonisht në pjesën
e epërme ka të vendosur ventilatorin për ventilim të hapësirës së brendshme në mënyrë që
të ftohen pajisjet. Për siguri ka të vendosur drynin, çelësin e të cilit e mban Administratori
i rrjetës. Për hapjen e tij shkruhet procesverbal në librin e kontrollit.
Brenda kabinës komunikuese kabllot mbahen dhe shtrëngohen me brusha për ofrim dhe
shtrëngim të kabllove, (figura 5.26), ndërsa brenda tij shkon furnizimi me energji elektrike
përmes kabllove si në figurën 5.27.
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Figura 5.25 Kabina komunikuese

Figura 5.26 Brusha për shtrëngim të kabllove në kabinën komunikuese

Figura 5.27 Kabulli furnizues i tensionit elektrik
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8.0 Projektimi i rrjetave LAN
Sot, punët bashkëkohore nuk mund të mendohen pa përdorimin e kompjuterëve, aq më
pak kur është fjala për ndonjë organizatë me më shumë kompjuter të cilët duhen të jenë të
lidhur në rrjetë LAN. Thuajse të gjitha ndërmarrjet lidhin me internet në rrjetin WAN
(wide area network) rrjetin e tyre LAN, përmes daljes nga rrjeti (Gateway). Disa nga
ndërmarrjet kanë qasje të kufizuar në internet për shkak të sigurisë se tyre, për shembull
bankat, objektet ushtarake, policore, etj. Qëllimi i lidhjes se kompjuterëve në rrjetë, siç
treguam edhe me herët është shkëmbimi i të dhënave apo informacioneve. Tani do të
përshkruajmë disa principe të projektimit të rrjetave LAN.

8.1 Kabllovimi strukturor
Për formimin e rrjetave LAN është e nevojshme një seri e parakushteve teknike. Çdo
projekt i rrjetave fillon me një proces të incizimit të objektit ose objekteve, me qëllim të
mbledhjes së të dhënave të nevojshme, si gjendja momentale e objektit, baza e ndërtimit të
objektit, numri i kthinave, destinacioni i tyre dhe distancë nga vend shpërndarja e rrjetit
me detaje të burimeve të energjisë elektrike. Hapat e mëtutjeshëm janë në parallogaritjet
për shpërndarje të kabllove horizontale dhe vertikale si dhe përcaktimi i vend vendosjes se
kabinës komunikuese. Me që sot përdoren shumë programe aplikative për projektim si auto
cad, archi cad e tjerë, është lehtë të bëhen përllogaritjet kur për objekt ekziston plani i
ndërtimit madje edhe në 3D përcillen kthinat e shtrirjes se kabllove. Rrjetat bashkëkohore
në të shumtën e rasteve, realizohen në principin e strukturimit kabllor, i cili duhet të siguroj
një transfer të besueshëm të informatave, në një sistem pune. Kjo përfshin transferim të
sinjaleve video, data paketat, telefonike, alarmuese, sisteme drejtimi, përcjellës komandues
për pajisje robotike në prodhim etj, madje me një kualitet të lartë transmetimi.[51]
Në rastin tonë objekti në të cilin janë vendos kabllot nuk kanë tejkaluar distancën mbi
100 m nga qendra shpërndarëse e lidhjeve, prandaj nuk kishte nevojë për kabllim vertikal
sepse kryesisht ndërtesat ishin të ulëta. Në ndërtesën tri katëshe që ishte, kishim shtri
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rrjetin horizontal, me sistem të lidhjeve ylli deri të qendra e lidhjeve. Aty kishim vendos
centralin telefonik të lidhjeve me

pajisje digjitale të telefonisë PCM, dhe sistemin

radiolidhjesh tre nivelesh komunikues. Kabllot UTP i kishim udhëhequr nëpër kanale deri
te kabina komunikuese, ku kishim të vendosura sistemet pasive (kabllot për furnizim
elektrik, ventilim, shtrëngim të kabllove dhe pajisje aktive, si switch, router dhe gateway).
Mbas vendosjes se kabllove kishim bërë vendosjen e konektorëve dhe verifikimin e
secilës lidhje veç e veç, duke e evidencuar destinacionin e kabllos dhe duke mbajtur
shënime për instalimin e kryer.
Lidhja e internetit ishte e sjellë nga sistemi kabllor prej kompanisë “Kujtesa” deri në
kabinën komunikuese. Forma e strukturimit brenda kabinës, ishte bërë e tillë që, lehtë të
intervenohet më pas, për ndonjë ristrukturim të nevojshëm apo ndërhyrje, në rast të
ndërrimit të personelit nëpër zyrë, në vendin e punës. Një punë të tillë duhet bërë
administratori i rrjetës dhe askush tjetër, sepse ai ishte personi zyrtar përgjegjës për të. Kjo
kabinë mbahej e mbyllur me çelës nga ana e administratorit dhe nën sigurinë personale të
eprorit përgjegjës kujdestar, që mbante lidhjet. Lidhja e kompjuterëve dhe e telefonëve në
zyre të re, bëhej e mundur lehtë për një kohë shumë të shkurtë. Kjo gjë ofronte një
fleksibilitet në funksionim të rrjetave. Forma e lidhjeve ylli na mundëson që në rast të
prishjes së një pajisje kompjuterike apo një pjese të rrjetës, do të funksiononte pjesa tjetër
pa kurrfarë problemi.
Kur struktura e ndërtesave është e tillë, larg njëra tjetrës, atëherë kabllovimi kryhet në
 formë kabllovimi kampi,
 kabllovimi vertikal dhe
 kabllovimi horizontal.
Kabllovim kampi kryhet me lidhjen mes shpërndarësve nga një ndertës me ndërtesën tjetër
ose kampin e improvizuar. Lidhja mes tyre kryhet me kabllo të kategorisë 5,5E ose 6 dhe
në distancë më të madhe, ku kryesisht, për përcjellje të dhënave dhe video sinjaleve bëhet
me fibra optike. Për rrjet kabllor gjatësia maksimale duhet të jetë 1500m.
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Kabllovimi vertikal kryhet kryesisht nëpër ndërtesa të larta shumëkatëshe, ku në çdo kat
behet grumbullimi i lidhjeve (çiftoreve) në një kuti shpërndarëse. Pastaj ato mese veti
lidhen me numër të çiftoreve me kapacitet më të madh.
Kabllovimi horizontal(figura 6.1), kryhet nëpër ndërtesa brenda një kati dhe përfshin
lidhjen nga prizat RJ-45 deri të kutia shpërndarëse, ose kabina komunikuese. Kabllovimi
kryhet me kabllo UTP ose STP të kategorisë 5, 5E ose 6 e shumë rrallë me kabull optik,
nga se, me UTP dhe STP plotësohen nevojat mjaftueshëm. Gjatësia maksimale nga një
prizë fundore dhe switchit nuk duhet të jetë mbi 100m. Kjo forme kabllovimi përbën
numër më të madh kabllosh në ndërtesë.

Figura 6.1 Shembuj te kabllovimit struktural horizontal me instalime elektrike dhe prize
te rrjetes.[51]
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Figura 6.2 Shembuj të montimit të modulit dhe prizës së rrjetës[51]

Për punë të mire të sistemit është e nevojshme që komponentët përbërëse të rrjetës të jenë
të gjitha që kënaqin standardet teknike. Kështu, për të pasur një rrjet që punon me
shpejtësi 100Mbps duhet që kabllot të jenë të kategorisë 5, ndërsa për kategoritë 5E ose 6
do të zhvilloj shpejtësi nga 125 deri 250Mbps.[33]
Shkurt: kabllovimi strukturor është sistem kabllor i rrjetës, për qëllime të ndryshme, si një
sistem i vetëm ose bashkësi nënsistemesh.
Parametrat e përgjithshëm që duhet të respektohen në dizajn të rrjetës janë:


Rrjeti nuk bën të vendoset i pjesshëm por i kompletuar,



Rrjeti duhet të përfshij informatikën, telefonin dhe radiosistemet,



Projektimi duhet të jetë për nevojat aktuale në përputhje me parashikimet për rritje
me vonë,



Shfrytëzoni kabllo të kualitetit të lartë të testuar, komponentë dhe pajisje,



Mos injorimi i funksionalitetit në drejtim të mirëmbajtjes,



Tërësisht duhet të dokumentohet përformansa e infrastrukturës së rrjetës [34].

Kabllovimi strukturor zvogëlon mundësit e gabimeve në pjesë më të ndjeshme të sistemit
të rrjetës në infrastrukturën e rrjetës. Rrjetat wireless janë një shembull i veçantë i rrjetave
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me karakteristika të mira, por kurrsesi nuk mund të zëvendësojnë rolin e kabllovimit
strukturor në objekte si banka, institucione të rëndësisë së veçantë, e tjera, [34].

8.2 Zgjedhja e topologjisë
Një nga format më të vjetra të topologjisë se rrjetave është ajo ylli, e cila shfrytëzon një
paraqitje të barabartë të gjitha dërgesave dhe pranimeve sikur te sistemet telefonike. Kur
një stacion dërgon paketa drejtuar një marrësi, të gjitha paketat që dërgohen në rrjet, duhet
të kalojnë nëpër nyjën qendrore. E rëndësishme është që, administratori i rrjetës ka
mundësin që, një stacion ta favorizoj me prioritet nga stacionet tjera. Kështu stacioni
qendror së pari shikon a ka dërgesë nga stacioni me prioritet, tek pastaj shikon për sinjalet
e stacioneve tjera.
Ky tipar i topologjisë ylli është veçanërisht e dobishme në rrjetat ku disa përdorues kyç,
kërkojnë përgjigjeje të menjëhershme. Kjo arkitekturë e lehtëson diagnostifikimin e rrjetës
dhe funksioneve të saj.[35] Edhe në kabllovimin horizontal, edhe në atë vertikal,
shfrytëzohet topologjia ylli (figura 6.3a), që të sigurohet që në rast ndërprerje të një pjese
të rrjetës, të funksionoj pjesa tjetër. Kjo formë e topologjisë përveç asaj horizontale është
edhe vertikale, ashtu që, të gjitha lidhjet vertikale përfundojnë në një kabinë qendrore,
ndërsa struktura kabllovike ka formën ”ylli, ylli’’ që ka fillimin në kabinën qendrore,
ndërsa fundet në kutit lidhëse në vendet e punës.

a)

b)

Figura 6.3 Zgjedhja e topologjisë me dalje në internet, a) ose b)[35]

79

Me rastin e projektimit të rrjetave kompjuterike duhet pasur në mendje që rrjeti ynë duhet
të ketë dalje në internet, siç shihet në figurën 6.3b, gjë që është e mundur përmes
shfrytëzimit të routerit dhe disa switch-ave.

8.3 Përgatitje e dokumentacionit të projektit
Pas shqyrtimit të kërkesave dhe nevojave të shfrytëzuesit, bëhet përcaktimi i grupit punues,
bëhet zgjedhja e topologjisë optimale të rrjetit, zgjedhja e pajisjeve aktive dhe pasive dhe
gjithë materialit ndihmës. Është e nevojshme të përgatitët një dokumentacion përkatës i cili
në detale e tregon sasinë e materialit, llojin e materialit, llojin e pajisjeve, dhe të përmbaje
projektin e instalimit ku, çka dhe si bëhet. Ekzistenca e këtij projekti dhe dokumentacioni
është e rëndësisë vitale në rastin e vendimit, implementimit dhe përdorimit të rrjetës. Në
fazën e vendimit, në baze të dizajnit konceptual për investitorin, është më e lehtë të vendos
për kërkesat dhe formën e ndërtimit të rrjetës. Në baze të dokumentacionit të projektit
është e mundur që në mënyrë efikase të mblidhen ofertat dhe të zgjedhim kontraktuesin që
ofron cilësi dhe çmime më të mira.
Në fazën e zbatimit është shumë më lehtë për organin mbikëqyrës të kontrolloj ecurinë e
punë, kualitetet, dhe standardet se sa punë kryesi i përmbahet. Pas harmonizimit me
gjendjen, dokumentacioni mbetët i pandryshuar, ndihmues në çdo ditë të shfrytëzimit të
rrjetës, mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetës me vonë. Projekt dokumentin e kryen personi
i autorizuar sipas rregullave ligjore, [36].

8.3.1 Shënjimi i komponentëve dhe pjesëve strukturore të instalimit
Sistemi i shënjimit është hierarkik dhe ka të bëj me shënjimin e pjesëve të projektit
(dokumente), instalime ( pajisje kyçëse, kabllo, kuti të ndryshme) dhe në pajisje aktive në
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kabina. Çdo element mund të shënjohet me një shenjim të plotë ose me shkurtesë, ashtu
që shkurtesa të zëvendësoj shënjimin e plotë,[36].

8.3.2 Përmbajtja e dokumentacionit të projektit
Dokumentacioni i projektit ndahet në 6 tërësi, të shënjuar me shenja Lx si në tabelën 6.1.
Ato janë pjesa kryesore me (L), përshkrimi teknik me (L0), projekti i rrjetit kryesor qarkor
(L1), projekti i rrjetit kryesor të objektit (L2), projekti i rrjetit horizontal (L3), projekti i
pajisjeve të rrjetit (L4).[36].

Tabela 6.1 Shënjimi i pjesëve të projektit [36]
Shenja

Domethënia

L

Pjesa kryesore

L0

Përshkrimi teknik

L1

Projekti kryesor me shtrirje qarkore

L2

Projekti kryesor me shtrirje në ndërtesë

L3

Rrjeti horizontal me shtrirje kati

L4

Pajisjet e rrjetës kompjuterike

Tabela 6.2 Shënjimi i dokumenteve të projektit [36].
Shenja

Domethënia

D

Dokument në trajtë vizatimesh

DCxx

Plani i shtrirjes së kabllove xx (Cabling)

DPxx

Plani i vendosjes së pajisjeve xx (Positioning)

DVxx

Pasqyra e kontrollit xx

81

S

Dokumenti i trajtës tekstuale

SFxx

Faqja kryesore xx (Frame)

STxx

Përshkrimi teknik xx (Text)

T

Dokument në trajtë tabele

TCxx

Tabela e kabllove xx (Cable)

TDxx

Rexhistrimi i dokumenteve xx (Documents)

TIxx

Tabela e ndërlidhjes (Interconnect)

TExx

Tabela e ndërlidhjes së pajisjeve aktive
(Equipments)

Brenda projektit, disa dokumente shënjohen me shenja sipas tabelës 6.2, ashtu që çdo
dokument mund të ketë më shumë faqe.

8.4 Projekti i rrjetës se ndërtesës dhe kate
Projekti i rrjetës së rrethit (hapësirës, çarkut në kuptim hapësinor), ndërtesës dhe kateve,
përmbajnë vizatime, tabela dhe skema të cilat konkretisht e definojnë një pjesë të rrjetës.
Me rastin e kabllovimit, patjetër duhet të bëhet një plan i shpërndarjes se rrjetës, në ato
hapësira. Më pas do ti analizojmë elementët e nevojshme të rrjetës në një ndertës dy
katërshe, me zyrën ndërlidhëse (komunikuese) dhe nyejt kryesore në atë zyre
komunikuese.

8.4.1 Projektimi në katin e parë
Në katin e parë të ndërtesës gjenden 5 zyre punuese(shembull), si dhe pjesa qendrore e
rrjetës, zyra e ndërlidhjes. Për lidhje të kompjuterëve nëpër zyre dhe kate, do të
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shfrytëzohen kabllo të kategorisë 5. Ky kabull do të na mundësonte një komunikim efektiv
me një shpejtësi deri 100Mbps. Komunikimi ndërmjet kateve kalon nëpër një qendër të
madhe deri në zyrën ndërlidhëse. Për kabllovim horizontal të rrjetës

sipas një

parallogaritje do të ishte e nevojshme 475m kabull UTP të kategorisë 5.
Në fotografitë 6.4; 6.5; 6.7 janë paraqitur mënyra të shpërndarjes se rrjetës në nëpër disa
hapësira.

Figura 6.4 Mënyra e shpërndarjes se rrjetës TI në katin e parë[51]

Nga çdo kabinet tërhiqen nga dy linja të rrjetës UTP. Të gjitha ato linja përfundojnë në
zyrën ndërlidhëse, konkretisht në patch panel, në kabinën komunikuese. Linjat
shpërndahen nëpër kanalet e veçanta (p.sh Panduit), të shtrënguara në muri si në figurën
6.1, ose gjatë ndërtimit të objektit nëpër gypa të brinjëzuar të vendosura në muri. Linjat e
rrjetës nëpër katin e parë janë të shënjuara me shkronjat D1- që implikon me Data 1,
Data2, etj. Në kabinë merren linjat D1 dhe D2 për printer atë rrjetës. Deri sa në hapësirat
tjerë merren vetëm linjat jo çifte.
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Tabela 6.3 Principi i shënjimit të linjave të rrjetës dhe portet në switch.[51]
Hapsira

Shenja e kyçjes së Zënia

e

kyçjes

së Zënia

e

porteve

rrjetës

rrjetës

kyçëse në switch

Kabineti 1

D1 dhe D2

D1 dhe D2

Porti 2 dhe 3

Kabineti 2

D3 dhe D4

D3

Porti 4

Kabineti 3

D5 dhe D6

D5

Porti 5

Kabineti 4

D7 dhe D8

D7

Porti 6

Kabineti 5

D9 dhe D10

D9

Porti 7

8.4.2 Projektimi në katin e dytë
Në katin e dytë (shembull figura 6.5) ndodhen 9 hapësira punuese – zyre. Në secilën zyrë
vendosen nga dy linja UTP me nga dy prize RJ-45. Në një kënd, vendoset një prizë e
rrjetës, në të cilën lidhet printeri i rrjetës. Pra, tregohet mënyra e shtrirjes se rrjetit LAN në
katin e dytë.

Figura 6.5 Mënyra e shpërndarjes së rrjetës TI në katin e dytë[51]
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Për kabllovimin e rrjetës në katin e dytë , është e nevojshme shtrirja e 1180 m kabull UTP
të kategorisë 5 (cat5). Edhe këtu nga çdo kabinet vendosen nga dy linja UTP, dy priza RJ45. Të gjitha linjat përfundojnë në kabinën komunikuese, konkretisht në patch panel. Linjat
tërhiqen nëpër kanal Panduit siç tregohen në figurën 6.1. Linjat në katin e dytë shënohen
me shenjat D11-D29, çka implikon me Data 11, Data 12, e tjerë. Në katin e dytë nuk ishte
e nevojshme për kabllovim vertikal sepse asnjë distance nuk ishte mbi 100 m, kështu çdo
linjë kalon nëpër daljet deri të kabina komunikuese. Në tabelën 6.4 tregohet shpërndarje e
linjave në switch dhe shenjat e tyre.

Tabela 6.4 Principi i shënjimit të linjave të rrjetës dhe zënia e linjave në switch,[51]
Hapësira

Shenja e kyçjes në Zënia e kyçjes së Zënia

e

porteve

rrjetë

rrjetës

kyçëse në switch

Kabinet 6

D11 dhe D12

D11

Porti

Kabinet 7

D13 dhe D14

D13

Porti

Kabinet 8

D15 dhe D16

D15

Porti

Kabinet 9

D17 dhe D18

D17

Porti

Kabinet 10

D19 dhe D20

D19

Porti

Kabinet 11

D21 dhe D22

D21

Porti

Kabinet 12

D23 dhe D24

D23

Porti

Kabinet 13

D25 dhe D26

D25

Porti

Kabinet 14

D27 dhe D28

D27

Porti

D29 Printer

Porti

Kalimi
dhomën

në D29 Printer
e

ndërlidhjes
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Figura 6.6 Skema logjike e mënyrës së lidhjes së pajisjeve në rrjetë.[35]

Figura 6.7 Mënyra e instalimit të rrjetës LAN në një ndërtesë[51]
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Skema logjike e lidhjes është e punuar në principin e topologjisë ylli të rrjetës, (sqarime
për topologjinë ylli është dhënë më herët).
Vendimi për të realizuar topologjinë ylli të rrjetave është për këto arsye:


Mënyrë e thjeshtë e implementimit,



Përvoja në rrjeta,



Mundësia për të shtuar lehtë kompjuter në rrjet gjatë operacionit dhe me pas,



Ngarkese e vogël- sistemet punojnë në kohë reale,



Rezistencë e mirë ndaj pengesave,



Mund të shfrytëzohen kabllot ekzistuese telefonike,



Mund të shfrytëzohet rrjeti për transmetim video,



Shpejtësi të ndryshme transmetimi nga 100 Mbps e tutje,[37].

Përveç segmentit komunikues dhe informatikë, sot kabllovimi strukturor përdoret edhe për
qëllime tjera si:
 Sisteme siguruese,
 Video sisteme,
 Audio sisteme,
 Sisteme të mbikëqyrjes dhe drejtimit, e tjerë.
Mjaft të rëndësishme në rrjetat kompjuterike janë edhe rrjetat wireless (WLAN). Kjo është
një teknologji e re, e cila sot përdoret kryesisht nëpër ndërtesa publike ku nuk është shumë
e rëndësishme siguria e përgjithshme e atij rrjeti. Për shembull Shkolla, fakultete, hotele,
kafenë e tjerë. Mirëpo këto nuk janë konkurruese të LAN-it të thjeshtë dhe janë më
problem në konfigurim.[38]. Në figurën me radhë tregohen portet e lira dhe të zëna të
switch-it.
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Figura 6.8 Portet e zëna dhe të lira në switch[38]

Siç shihet portet 1 deri 20 janë të zëna, ndërsa portet 21 deri 24 janë të lira për
skalabilnost* (skalabilnost është mundësia për të shtuar me vonë elementë në rrjetë).
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8.5 Qendra komunikuese
Qendra e komunikimit është hapësira në të cilën gjendet kabina komunikuese së bashku
me pajisjet aktive dhe pasive të rrjetës, që e bëjnë të funksionoj sistemi komunikues i
rrjetave kompjuterike. Në kabinën komunikuese ndodhen kabllot elektrike, patch panelet,
kabllot UTP, ventilatorët, switch-at, hub-et, routeri, server, mbështetësit e kabllove e tjerë.
Në tabelën më poshtë është treguar mënyra e lidhjes së kabllove të rrjetës nga patch paneli
në switch:
Tabela 6.5 Zënia e linjave të rrjetës dhe porteve në switch[51]
Hapësira

/ Shenja

e

portit Zënia e portit kyçës Zënia e portit në

Pajisja

kyçës në rrjet

në rrjet

switch

Router

Fast Ethernet 0/0

Fast thernet 0/90

1Gb porti në switch

i D2

D2

Porti 3

i D29

D2

Porti 19

Printeri
rrjetës 1
Printeri
rrjetës 2
FTP Server

Ethernet port 1

Ethernet port 1

Porti 17

E-Mail Server

Ethernet port 1

Ethernet port 1

Porti 18

Server

Ethernet port 1

Ethernet port 1

Porti 20

Kabineti 1

D 1 dhe D 2

D1

Porti 2

Kabineti 2

D 3 dhe D 4

D3

Porti 4

Kabineti 3

D 5 dhe D 6

D5

Porti 5

Kabineti 4

D 7 dhe D 8

D7

Porti 6

Kabineti 5

D 9 dhe D 10

D9

Porti 7

Kabineti 6

D 11 dhe D 12

D 11

Porti 8

Kabineti 7

D 13 dhe D 14

D 13

Porti 9

Kabineti 8

D 15 dhe D 16

D 15

Porti 10
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Kabineti 9

D 17 dhe D 18

D 17

Porti 11

Kabineti 10

D 19 dhe D 20

D 19

Porti 12

Kabineti 11

D 21 dhe D 22

D 21

Porti 13

Kabineti 12

D 23 dhe D 24

D 23

Porti 14

Kabineti 13

D 25 dhe D 26

D 25

Porti 15

Kabineti 14

D 27 dhe D 28

D 27

Porti 16

Figura 6.9 Vendosja e pajisjeve aktive të rrjetës në kabinën komunikuese[35]
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Patch panelet mund të jenë në muri afër kabinës komunikuese me qëllim të renditjes më të
mirë të kabllove dhe pajisjeve komunikuese që gjenden në kabinë. Të mendojmë kur kemi
të bëjmë me rrjet LAN, me qindra kabllo UTP dhe nuk udhëhiqet ndonjë evidencë e
vendosjes së kabllove, çfarë do të ndodhë?! Apo si do të ju qasemi më vonë për
mirëmbajtje?
Me rastin e projektimit të rrjetave LAN është thelbësore të bëhet specifikacioni për
materialin e nevojshëm me çmim për njësi dhe çmim për tërësi të llojit të materialit, si
dhe çmimi përfundimtar. Në tabelat e më poshtme tregohet materiali i nevojshëm dhe
shpenzimet e përgjithshme ( tabela 6.6).

Tabela 6.6 Specifikacioni dhe çmimi i pajisjeve aktive dhe pasive të rrjetës[51]
Nr. Thirrja

1.

Njësia

Çmimi

Çmimi

(€)

përgjithshëm

1650

6.64

10956

1650

1.88

1302

e copë

7

1.88

1302

Kënde

të copë

13

7.23

93.99

brendshme

të

4

6.84

27.36

30

6.22

186.6

1644.51

0.3

493.3

Kanali i instalimit M

Sasia

i

T70
2.

Kapak të kanalit m
T70

3.

Përfundimet
kanaleve

4.

kanaleve
5.

Lidhëse

T

të copë

kanaleve
6.

Mikro priza

7.

Patch

copë
Kabull m

91

CAT5
8.

Patch

Kabull copë

48

3.44

165.12

Kabull copë

4

6.22

24.88

15

1.27

19.05

1

468.5

468.5

1

605.16

605.16

1

29.12

29.12

24 copë

1

24.18

24.18

CAT5 1m
9.

Patch
CAT5 2m

10.

Korniza

për

dy copë

modula
11.

Kabina

Rittal copë

800x1200x800
12.

Cisco Catalyst 24 copë
portesh

13.

UPS

informo copë

Guard 600 AP
14.

Panel

Patch

portesh
15.

Pjesë të kabinës

copë

1

211.17

211.17

16.

Korniza metalika copë

1

1.32

1.32

me shtrënguese
17.

Cisco ASA

copë

1

1328.6

1328.6

18.

Kompjuterë

copë

15

511

7665

Gjithsejt:

24903.35€

Tabela 6.7 Shpenzimet e personelit[51]
Nr. Thirrja

1.

Administratori

Njësia

i h

Sasia

24

Çmimi

Çmimi

(€)

përgjithshëm

50

1200

i

92

Sistemit
2.

Nënpunësi A

h

24

30

720

3.

Nënpunësi B

h

24

30

720

4.

Nënpunësi C

h

24

30

720

Gjithsejt:

3360€

Tabela 6.8 Shpenzimet e përgjithshme[51]
Nr.

Thirrja

Çmimi

i

përgjithshëm
1.

Shpenzimet

e 24903.35

pajisjeve
2.

Shpenzimet

e 3360

personelit
Gjithsejt:

28263.35€

8.6 Skalabiliteti (angl.Skalability)
Rrjeta LAN e cila është e përgatitur për të shtuar ose ndryshuar në të ardhmen, themi se
është skalability. Kur marrim në shqyrtim kabllot e rrjetës, gjithmonë duhet të merren
parasysh të ketë tepricë të caktuar (redundant), në mënyrë që, të plotësohen nevojat në të
ardhmen. Vendosja e kabllove shtesë mundëson që në rast defekti të një kabulli, të
ndërrohet shumë shpejt, pa e ndërprerë punën, dhe për raste tjera jap mundësi për tu
zgjeruar më vonë.[39].
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8.6.1 Skalabiliteti vertikal
Kur vendosim se sa kabllo do t’i vendosim, duhet marr parasysh edhe numrin e pajisjeve të
rrjetës të rritur për se pakut 20%. Tjetër mënyrë, arrihet kapacitet shtesë, që do të kënaqin
kërkesat dhe standardet për pajisje të infrastrukturës optike, kabllo optike dhe pajisje
përkatëse të rrjetave Beckbonë ,[39].

8.6.2 Skalabiliteti i hapësirës punuese (Scalability of working area)
Çdo hapësirë punuese (zyrë), duhet të jetë e pajisur me nga një kabull për transfere të
dhënave dhe nga një kabull komunikimi audio, por, pajisjet do të kyçen varësisht nga
qëllimi që përdoren për audio ose data transfere. Printerët e rrjetës, pajisjet faks,
kompjuterët dhe pajisje tjera, duhen të kenë kabllot e veta dhe prizat e veta përkatëse.
Teknologjia e re VoIP, e cila gjithnjë e më shumë po zgjerohet për shkak çmimit të lirë të
shfrytëzimit të komunikimit sidomos kur është fjala për komunikime interkontinentale,
përdor telefona special VoIP që kyçen në rrjetin LAN. Kjo nënkupton që në zyrë duhet të
ketë kabllo me prizë përkatëse. Pajisje tjera si printerë dhe kompjuterë, mund të kyçen në
IP të telefonit. Në atë rast, ai telefon e luan rolin e një hub-i ose switch-i. Për të pasur
mundësi që të shfrytëzohen më vonë, këto variante komunikimi, duhet pasur kapacitet të
mjaftueshëm rrjeti, kjo do me thënë, duhet të ketë kabllo shtesë të vendosura dhe të lira.
Kjo do të kënaqte kërkesat që ndryshojnë të shfrytëzuesve. Ose në vend të një shfrytëzuesi,
bëhen më shumë shfrytëzues gjë që do të ishte kapacitet jo i mjaftueshëm.[39].
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8.7 Testimi i linjave të rrjetës
Para se të vendosen kabllot është mire që ato të testohen me pajisje Fluke 4000, që është
treguar në figurën 6.10. Pas vendosjes së kokës kabllore RJ-45 në të dy anët e kabullit,
atëherë ajo serish testohet me LAN tester[40].
Rezultatet e testimit evidencohen në tabelën për gjendjen e rrjetës, ku tregohen për çdo
kabull veç e veç, gjendja pas testit duke ja shoqëruar shenjen e atij kabulli. Kjo lehtëson
pastaj ndërrimin e kabullit përkatës.

a)

b)

c)
Figura 6.10 Testues te rrjetave LAN, a) Flyke 4000; b) dhe c) jane LAN tester [40]
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Figura 6.11 Shembull i shtrirjes së rrjetit në një qytet[35]

Ndërsa më poshtë në figurat e dhëna tregohet lidhja e centralit të qytetit me rrjete dhe
internet, siq është rasti me Post Telekomin e Kosovës.
Në figurën 6.12 është dhënë një lidhje e rrjtave DSL sipas Cisco IT essentials v2, ndërsa në
figurën 6.13 ështa paraqitur lidhja e centralit ISDN (Integrated Service Digital Network) që
paraqet shërbimet e integruara të rrjetave digitale që kryesisht përdoren në telefoninë
postare e që shërben si rrjet përcjellës me komutim të rrjetave interkontinentale
kompjuterike.
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Figura 6.12 Ndërlidhjet e kabllit me modem DSL (DSL and cable internet
connections)[47]

Figura 6.13 Lidhja e centralit ISDN ( ISDN Connection)[45]
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9.0 Konkluzioni
Në spektrin e projektimit të rrjetave kompjuterike, projektimi i sistemit të rrjetave është
roli kryesor dhe me i rëndësishëm, pa marrë parasysh a është fjala për ndërtimin e një
rrjeti të ri apo përmirësimin e një rrjeti ekzistues. Infrastruktura e komunikimit është
shtylla kurrizore e çdo sistemi informative punues. Për ndërtimin e çdo rrjeti komunikues,
është e nevojshme paraprakisht punimi i projektit kualitative të rrjetës i cili mbështetët në
analizën e sistemit ekzistues, kërkesat e shfrytëzuesve, dhe infrastrukturën ekzistuese.
Gjithnjë paraqitën me shumë shfrytëzues të rrjetave, protokolle dhe teknologji të
ndryshme, aplikacione multimediale që kërkojnë një bandwith më të gjerë të rrjetit. Për
përmbushjen e kërkesave në rritje të përdoruesve, me një rrjet mirë të planifikuar, ulen
rreziqet e ndodhjes se gabimeve dhe rënies së sistemit të rrjetës, e kjo, shton mundësin e
korrigjimit të shpejtë të problemeve të mundshme.
Për të arritur rezultat të mirë, është e nevojshme, ndërtimi i infrastrukturës, me cilësi dhe
përformansë sa më të mira të rrjetës, të pavarura nga zhvillimi teknologjik, ndryshime në
prodhime dhe aplikacione të cilat do të kërkonin mjetë shtesë financiare. Kjo do arrihet
duke ju përmbajtur standardeve gjatë planifikimit të projektit, dhe implementimit të
sistemit të rrjetave në përgjithësi. Struktura kabllore e rrjetit, duhet të siguroj një numër të
mjaftueshëm të porteve për qëllime të shumta, ku, qëllimet e shfrytëzimit do të
përcaktohen sipas nevojave të shfrytëzuesit. Me gjithë atë, që të arrihet një funksionalitet i
dëshiruar, që të arrihet një parandalim i gabimeve potenciale, prishjeve ose pengesave në
rrjet, është e nevojshme një udhëheqje dhe mbikëqyrje administrative e rrjetës LAN.
Rrjetat lokale kompjuterike kanë qenë, janë dhe do të mbetën edhe për një kohë si mjeti i
vetëm, më i mirë për shkëmbim të shpejt të informatave të ndryshme, duke filluar nga
shkëmbimi i të dhënave tekstuale, deri të ato multimediale, audio dhe video sinjale për
qëllime të ndryshme.
Transmetimet multimediale kërkojnë pajisje me teknologji me të re, transmetim stabil dhe
me humbje minimale. Kjo si gjithnjë ndryshon dhe zhvillohet, por ka për tendencë në
rritjen e përformansave përkatëse. Çdo ditë po ndodhë me një zhvillim marramendës dhe
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nuk është aspak sot problem i shkëmbimit të informatave përmes internetit, në rrjetat më
të mëdha interkontinentale. Kjo kërkon pajisje kompjuterike të cilat kanë aftësi të madhe
procesimi. Mirëpo, kostoja është një faktor me rendësi në ekonomi në përgjithësi dhe kjo
bën që rrjetat LAN të mbijetojnë edhe për një kohë të gjatë. Gjatë kësaj kohe super
transmetuesit do të duhej të presin edhe ca kohë për pajisje kompjuterike më të shpejta të
gjeneratave të ardhshme. Edhe ky zhvillim sot është duke ndodhë eksponencialisht.
Kabllovimi strukturor definohet si një trajtë e topologjisë ylli të rrjetave, që është e
pavarur nga pajisjet aktive, sepse lidhja e tyre bëhet sipas protokolleve standarde, gjë që
mundësojnë numër të mjaftueshëm të kyçjeve të qëllimeve të ndryshme, e të cilat do ti
përcaktoj vet shfrytëzuesi sipas nevojave të tij.
Progres i vërtet në të ardhmen shumë të afërt të rrjetave LAN mund të gjendet në
zhvillimin e aplikacioneve për rrjeta më të sigurta dhe sisteme operative përkatëse, që do
të shtojnë shumë sigurinë e përgjithshme në rrjeta komunikuese.
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11.0 Shtojca
LAN - Lokal Area Network
MAN - Metropolitan Area Network
WAN - Wide Area Network
ISO/OSI - International Standards Organisation – Open System Interconnection
IEEE - The Institut of Electrical and electronics Engineers
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Accesss with Collision Detection
WLAN - Wireless Local Area Network
WNC - Wireless Network Card
QoS - Quality of Service
PBB-TE - Provider Backbone Bridge Traffic Engineering
SRP - Stream Reservation Protocol
DevID - Security Device Identity
MRP - Multiple Registration Protocol
SPB - Shortest Path Bridging
TPMR - Two Port MAC Realay
PBB - Provider Backbone Bridge
MAC - Media Access Control
LLC - Logical Link Control
DLL - Data Link layer
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SAP - Service Access Point
DQDB - Distributed Que Dual Bus
ISDN - Integrated Services Digital Network
USB - Universal Serial Bus
SONET - Synchronous Optical Network
ATM - Asynchronous Trasnfer Mode
POTS - Plain Old Telephone System
BGAN - Broadband Global Area Network
GAN - Global Area Network
WPAN - Wireless Personal Area Network
ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line
RRTAG - Radio Regulatory techical Advisory Group
PC - Personal Computer
NL - Network Layer
FIFO - First In First Out –metoda
WMAN - Wireless Metropolitan Area Network
VoIP - Voice over Internet Protocol
MM - Multimode
NIC - Network Interface Card
ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network
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